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МОВНА ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА 
ФАХІВЦІВ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ  
ПРОСТОРІ ХХІ ст. 
 
CROSSCULTURAL APPROACH  
TO TEACHING ENGLISH 
Antonova G.A. 
Volodymyr Dahl East Ukrainian  
National University 
Through the processes of globalization, immigration and 
“internetalization”, the English language has developed into “the most widely 
taught, read and spoken language that the world has ever known”[3, p.9] 
The integration of Ukraine into the world educational space greatly 
increases the interest in the language learning process. Although, we should 
admit that up to nowadays teaching of English doesn`t often provide the 
learners with communicative competency generally, thus, the majority of our 
learners cannot speak English effectively. “English education … does not 
yield fluent speakers of the language, which should ideally be the primary 
goal of teaching a language” [6, p.4]. 
Majority of our  students  remain unable to communicate well in 
English  even though they study it as a compulsory subject for many years 
during their educational career.    
Though  a  number  of  factors  have  been accounted for this faulty 
English language teaching, yet the focal criticism is mostly laid on flawed 
language  teaching  approaches  and  methods 
It is a well- known fact that teaching and learning a foreign language 
cannot be reduced to the direct teaching of linguistic skills like phonology, 
morphology, vocabulary, and syntax. The contemporary models of 
communicative competence show that there is much more to learning a 
language, and they include the vital component of cultural knowledge and 
awareness [1, 2]. In other words, to learn a language well usually requires 
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knowing something about the culture of that language. Communication that 
lacks appropriate cultural content often results in  serious  miscommunication 
and misunderstanding. According to Kramsch [4, p.1] , culture “is always in 
the background, right from day one, ready to unsettle the good language 
learners when they expect it least, making evident the limitations of their 
hard-won communicative competence, challenging their ability to make sense 
of the world around them”. 
The works of Lev Vygotsky (1896-1934) laid the foundation for this 
social nature of language learning. He and   his collaborators in Russia were 
the first to systematize and apply sociocultural approaches to learning and 
development  in the 1920s and 1930s. These   approaches  are based on the 
concept that human activities take place in cultural contexts, are mediated  by 
language and other symbol systems, and can be best understood   when 
investigated  in their historical development. At a time when psychologists 
were intent on developing simple explanations of human behavior,  Vygotsky 
developed a rich, multifaceted theory through which he examined a range of 
subjects including  language and thought; and learning and development. 
However, his work was suppressed for 20 years and did not become 
accessible again until the late 1950s and early 1960s. Since then, sociocultural 
approaches have gained increasing recognition   and  have been further 
developed by scholars in over a dozen countries. Contemporary 
interpretations and reinterpretations of Vygotsky's and his collaborators' work 
reflect the visibility and obscurity of this theory's 60-year existence. The 
expansions and interpretations in the last 25 years have led to diverse 
perspectives on sociocultural theory.  
Clearly, if  EFL (English as a foreign language)  learners are to 
become successful intercultural communicators, it is essential to provide them 
with a thorough and systematic intercultural training,  and not only of the 
culture of the main English- speaking countries. EFL students will benefit by 
gaining  knowledge of the different world cultures, and they must also 
develop the ability to compare their native culture to other cultures, to  
interpret the results of such comparisons, and to apply this knowledge 
successfully in both verbal and non-verbal communication.  
There are three general stages that can be used to implement the 
intercultural approach in an EFL classrooms 
The focus of the first stage is the students’ own culture. The aim of 
this phase is to help students look at their native culture at the conscious level 
and perceive it from an objective point of view. The students’ own culture, 
which has always been taken for granted, should be seen from a totally new 
perspective,  as one of the many diverse world cultures and part of the 
world’s cultural heritage.  
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The aim  of  the  second  stage is to widen learners’ perspectives by 
getting them to know the cultures of the English-speaking countries and to 
compare those cultures to their own. The teacher should begin with either UK 
or US culture and move to other English-language countries later during the 
course. 
The final stage is one of true intercultural education. Here, students 
expand their cultural knowledge by learning about all cultures of the world. 
Obviously, this stage is the longest and most difficult one. 
Teachers wishing to implement the intercultural approach in the EFL 
classroom must consider possible problems and ways of dealing with them. 
The main problem is students` motivation. It is very possible that not all 
students will be interested from the start in learning about foreign cultures. 
The teacher`s task is to convince  them  that  intercultural  training is in fact 
an indispensable element of modern education. The teacher may use accounts 
of real-life encounters where the lack of intercultural awareness led to 
amusing, embarrassing, or even dangerous situations. Intercultural lessons 
need to be interesting for students  and  should take place in a friendly, 
relaxed atmosphere. Students need to be active class participants, making 
choices and taking decisions. Interested, involved, responsible students are 
motivated students. 
Then it is vitally important that  students  do not treat the information 
about the world`s cultures as a curiosity. The teacher has to be sure that  they 
make a serious attempt to get to know and understand other cultures. 
Stereotyped views and prejudices will prevent students from 
developing intercultural competence. The teacher must help students 
understand that there can be different sets of behaviors, beliefs, and values. 
As Kramsch writes, “breaking down stereotypes is  not just realising that 
people are not the way one thought they were, or that deep down ‘we are all 
the same.’ It is understanding that we are irreducibly unique and different, 
and that I could have been you, you could have been me, given different 
circumstances” [5, p.3]. 
Implementing intercultural approach is a challenging, demanding task 
for language teachers. Their  role becomes very critical. It is the teacher who 
would facilitate the language learning process and push the learners to their 
maximum potential, and, what is more, it should be done in a tactful, skillful 
and conscious way. 
Systematic intercultural training is a precondition for educating a new 
generation of young people who will not only tolerate, but also understand, 
accept, and respect people from different world cultures, will communicate 
with them successfully, and will learn from them through that 
communication. 
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ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ПОТРЕБИ  
У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ 
 СТУДІЇ "MAGIC PIE" 
Барвина Н.О. 
Східноукраїнській національний університет  
імені Володимира Даля 
На сьогодні, у всьому світі, і в Україні зокрема, існує проблема 
нестачі духовності, втрати життєвих орієнтирів, що базуються на 
високих моральних якостях, таких як доброта, повага, чесність, 
співчуття, людяність, толерантність і т. ін.; відбувається відторгнення 
національних цінностей, відчуження від світової культури та мистецтва, 
і, як результат, триває процес збіднення внутрішнього світу людини та 
глобальний культурний занепад.    
Формування особистості триває все життя, втім період навчання у 
вищий школі відіграє особливу роль у виховному процесі. Саме в цей 
час у студента закладаються основи тих якостей людини і спеціаліста, з 
якими він ввійде в нову для нього атмосферу діяльності, суспільного та 
громадського життя. 
Місія університетів в усі часи полягала в тому, щоб підготувати 
для суспільства спеціалістів такого рівня, які могли б бути не тільки 
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високопрофесійними фахівцями, здатними до наукових пошуків та 
їхнього втілення у виробництво, але й висококультурними, творчими, 
інтелігентними, благородними людьми, спроможними транслювати 
найвищі людські цінності у суспільство. Тому саме випускники 
університетів мають складати інтелектуально-культурну еліту 
суспільства.  
Як зазначає академік НАПН України Шевченко Г.П., «освіта в 
новому столітті повинна: відповідати духовним потребам людини; 
сприяти виробленню особистої філософії і власної системи цінностей 
людини;  виховувати смак до літератури, музики і мистецтв…» [2, 17].   
За думкою академіка В. Шацької, саме мистецтво, завдяки своїй 
специфічності художньо-естетичного бачення світу і ідеального 
прогнозування майбутнього, здатне змінити світосприйняття сучасної 
людини, сучасного студента, підростаючих поколінь [5, c. 8].   
Отже, у наш час вища школа орієнтована на здійснення 
комплексу заходів щодо прилучення студентської молоді до культури і 
мистецтва, розвитку здібностей творчого засвоєння соціокультурного 
досвіду суспільства, формування художньо-естетичної потреби.  
Публічний електронний словник української мови дає наступну 
дефініцію терміну потреба: «Потреба – це необхідність у кому-, чому-
небудь, що вимагає задоволення…. Умови, які змушують до чогось, 
спричиняють щось. Необхідність або бажання робити щось, діяти 
певним чином [4]. Тобто, потреби можуть вважатися відправною точкою 
в будь-якій діяльності людини.  
Значущим чинником формування художньо-естетичних потреб, 
художньо-естетичного становлення, залучення особистості до висот 
загальнолюдських ідеалів і культурно-історичних досягнень є мистецтво 
театру, «проникаюче в серце людське так глибоко, що може 
зображувати переживання душі » (Ф. Стендаль). 
Формування художньо-естетичних потреб особистості зумовлене 
багатьма факторами, притаманними як духовно-емоційному, так і 
матеріальному світу людини. Це – розвиток особливого класу цінностей, 
своєрідність яких визначається «специфічним характером естетичного 
ставлення людини до дійсності – безпосереднім, чуттєво-духовним, 
безкорисним сприйняттям…» [6, 392]. 
Двома важливими шляхами формування художньо-естетичних 
потреб є виховання потреби в сприйнятті («збереженні») естетично 
ціннісних явищ, витворів мистецтва, художньої літератури, тощо  і 
потреби в створенні («розвитку»), тобто формуванні власних креативних 
здібностей та транслюванні результатів своєї творчості у суспільство.  
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Саме театральне мистецтво, яке за правом називається «важливим 
засобом виховання в цілому та естетичного виховання зокрема» [3, 
c.56], є середовищем для формування вищезгаданих художньо-
естетичних потреб.  
В сучасному університеті місцем головної концентрації 
культурних цінностей,  та  ідеальним середовищем для формування 
художньо-естетичних потреб у молоді стає театральна студентська 
студія, яка є незалежним, некомерційним і аматорським театральний 
колективом [1].  
Театр, як «панорама людського життя» (К. Станіславський), дарує 
неосяжну палітру чуттєвих переживань, він знайомить студентів з 
величезним досвідом людства. Моделювання багатьох життєвих 
ситуацій, «проживання» іншого, чужого життя на сцені спрямоване на 
отримання особливого чуттєвого досвіду студента-учасника театру-
студії, на його художньо-естетичне та соціально-культурне виховання.  
Розширити можливості студентського театру під силу 
англомовній театральній студії, керуючи якою, викладач використовує 
різноманітні методи (вербальні, демонстративні, практичні) та форми 
(індивідуальні, групові, масові) роботи, які не завжди доречно 
застосовувати під час проведення аудиторних занять, а також 
налагоджує співпрацю з найбільш мотивованими та зацікавленими 
студентами. 
Студенти-учасники театральної студії “Magic Pie” СНУ ім. В. 
Даля регулярно готують різноманітні культурні заходи, при чому 
більшість із яких проводиться англійською, що сприяє розповсюдженню 
і цієї мови, і культурної спадщини англомовних країн. Подібна творча 
діяльності має велику практичну користь для студентів, тому що вона є 
не тільки додатковим джерелом активної лексики, але й головним 
інструментарієм у подоланні психологічного бар’єру, який часто 
виникає під час спілкування іноземною мовою. Тобто монологічне та 
діалогічне мовлення не від свого імені, а від імені персонажу (п’єси, 
вірша, пісні) допомагає студенту краще адаптуватися в іншомовному 
середовищі. В процесі креативної діяльності кожен учасник має 
можливість розвивати свій творчій досвід та потенціал. Це відбувається 
в період роботи над сценарієм, виготовлення костюмів, декорацій та 
звукового супроводу, проведення групових та індивідуальних репетицій, 
створення афіш, лібрето, програмок, тощо. Не менш важливою є роль 
публічного виступу, як фінального результату творчого процесу, коли 
вся творча команда отримує досвід англомовного публічного 
спілкування з глядачем, має можливість поділитися своїми почуттями та 
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емоціями, відчути свою причетність до світової культури, духовних 
цінностей.  
У цьому сенсі визначаються:  
головні цілі  та задачі, що стоять перед  студентською 
театральною студією, а саме: інтеграція в широкий національний та 
міжнаціональний культурний процес; формування спроможності 
працювати в креативній команді; отримання досвіду спілкування; 
розвиток навичок публічного виступу; психологічна та соціальна 
адаптація; набування та активізація творчих здібностей; всебічний 
розвиток особистості, включаючи інтелектуальну, емоційну та духовну 
сфери; і, як результат, – формування художньо-естетичних потреб та 
смаків сучасного студента; 
головні принципи та умови діяльності студентської театральної 
студії, а саме: креативність; комбінація зв'язку сучасного життя із 
досвідом минулого, реальних ситуацій із вигаданими; комунікативна 
активність; урахування вікових особливостей учасників, їхньої 
соціальної та особистісної значимості; доступність; новизна змісту, 
форм та методів роботи; наявність цільових установок; використання 
індивідуальних та колективних форм роботи;  включення студентів-
учасників в розробку та реалізацію театральних проектів. 
Таким чином, діяльність театральної студентської студії за 
вищезазначеними принципами та у вищезгаданих умовах сприяє 
комплексному розвитку студентської молоді, її духовному росту, 
формуванню у неї художньо-естетичної культури та потреб.  
Л і т е р а т у р а  
1. Електронна енциклопедія Кольєра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://enc-dic.com/colier/Teatr-6381.html. 
2. Духовно-культурні цінності виховання людини: монографія / Г.П. Шевченко, 
Антоненко Т. Л., Бєлих О. С., Зеленов Є. А., Карпенко І. М., Крсек О. Є., 
Рашидова С. С., Рашидов С. Ф., Фунтікова Н. В., Шайкіна О. О. – Луганськ : 
НОУЛІДЖ, 2013. – 332 с. 
3. Поселягина Л.В. Воспитание студентов в вузе средствами театра / Л.В. 
Поселягина //Сибирский педагогический журнал. – 2015. -  Вып. 3. 
4. Публічний електронний словник української мови УКРЛІТ.ORG 
[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://ukrlit.org/slovnyk/потреба. 
5. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества / 
В.Н. Шацкая. – М. : Педагогика, 1975. – 200 c 
6. Эстетика: Словарь  / [под общ. ред. А.А. Беляева и др.] – М. : Политиздат, 
1989. – 445 с. – С. 18, 392-393.   
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UKRAINISCHE GERMANISTIK UND KULTURDIALOG. 
STANDARDISIERUNG DER 
FREMDSPRACHENAUSBILDUNG IM  
HOCHSCHULWESEN DER UKRAINE 
Bezdolya О.М. 
Volodymyr Dahl East Ukrainian  
National University 
Die Maidanrevolution von 2014, die russische Aggression in der 
Ukraine und die Reaktion der Welt darauf machen erneut klar, dass ein 
Dialog zwischen den Kulturen (oder dessen Fehlen!) tatsächlich eine der 
fundamentalen kulturellen und politischen Herausforderungen für die Welt 
von heute ist. Auch die Germanistik, neben anderen Sozial-, Human- und 
Kulturwissenschaften, muss angesichts solcher Herausforderungen nach 
einem neuen Format suchen und im Rahmen der germanistischen Ausbildung 
einen interkulturellen Dialog fördern, der zur Bewältigung von Konflikten 
zwischen den Völkern über nationale, kulturelle und religiöse Grenzen 
hinweg beiträgt. In diesem Zusammenhang sollte sich zunächst die 
Germanistik selbst in Kontakt mit benachbarten Disziplinen setzen, die sie 
durch ihre Erkenntnisse bereichern kann. Gemeint sind damit Politik-, Kultur- 
und Geschichtswissenschaften, Soziologie, Psychologie, Journalistik etc. Die 
germanistische Ausbildung (Deutsche Philologie, Germanistik, deutsch-
ukrainische Translationswissenschaft) sollte neben speziellen, auf das Fach 
beschränkten Fächern eine Reihe von weiteren, aus benachbarten 
Wissenschaften stammenden Kursen anbieten und in den DaF-Unterricht 
integrieren, die den Studierenden die Möglichkeit bieten, das germanistische 
Berufsbild auszubauen und ihre Kenntnisse zu erweitern. Ein moderner 
Sprachunterricht kann sich nicht mehr auf den Spracherwerb allein 
beschränken. Er setzt auch breite Kenntnisse seitens der Lehrenden in 
Geschichte, Kultur, Literatur, Politik etc. voraus. Neue Chancen für die 
germanistische Bildung und Ausbildung schaffen die Reformen im Bereich 
des ukrainischen Schul- und Hochschulsystems, die vom 
Bildungsministerium der Ukraine initiiert 14 werden 
Prozesse wie Globalisierung, Integration und Migration bestimmen 
heute sozial-politische Situation in Europa. Jugendliche streben danach, 
mobil zu sein. In den neuen Bedingungen versuchen nationale Systeme des 
Bildungswesens Bildungsstandards zu entwickeln, die dem heutigen Stand 
und Bedürfnissen der Studierenden entsprechen. Gleichwertige 
Hochschulabschlüsse und ihre gegenseitige Anerkennung schaffen für 
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künftige Fachleute die Möglichkeiten, europaweit Arbeitstelle zu finden und 
konkurenzfähig zu sein. Fremdsprachenkenntnisse sind zur 
Schlüsselqualifikation geworden, deshalb wird der Fremdsprachenausbildung 
viel Aufmerksamkeit geschenkt. Im Beitrag werden die Tendenzen im 
Hochschulwesen der Ukraine analysiert, die zur Förderung und 
Standardisierung der Fremdsprachenausbildung beitragen. 
Staatliche Maßnahmen im Bereich Sprachen- und 
Fremdspachenpolitik in der Ukraine In der Ukraine wurden in dem letzten 
zehn Jahren Maßnahmen ergriffen, die mit der europäischen Sprach- und 
Bildungspolitik im Einklang stehen. Folgende Dokumente sollten die 
Prozesse im Bereich Fremdsprachenausbildung regeln. 
Die Standardisierung der Fremdsprachenausbildung in der Ukraine 
nimmt ihren Anfang im Jahr 2001 und ist mit dem Erscheinen des 
Gemeineuropäischen Referenzrahmen für Sprachen und der Veröffentlichung 
der ukrainischen Redaktion (2003) verbunden. Auf derer Grund sind später 
Curricula für den Schul- und Hochschulbereich entwickelt worden. In der 
unten angeführten Tabelle werden sie chronologisch geordnet: 
2004 Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an 
pädagogischen Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen. 
Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen 
Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen.  
2004 Rahmencurriculum für den sprachpraktischen 
Französischunterricht an den Universitäten und Hochschulen 2006 
Rahmencurriculum für den studienbegleitenden Deutschunterricht an den 
Hochschulen und Universitäten der Ukraine  
2009 “ Rahmencurriculum Deutsch als zweite Fremdsprache für die 
Fachrichtung „Translation“  
2013 Rahmencurriculum für den studienbegleitenden 
Deutschunterricht an den Hochschulen und Universitäten der Ukraine (Neue 
Fassung)  
Die Autoren des „Curriculums für den sprachpraktischen 
Deutschunterricht an den pädagogischen Fakultäten der Universitäten und 
pädagogischen Hochschulen“ betonen, dass zur Entwicklung des Curriculums 
folgende Faktoren beigetragen haben:  die veränderte politische und sozial-
ökonomische Situation in der Ukraine; das ständig wachsende Interesse an 
Fremdsprachen; ein großer Bedarf an hochqualifizierten 
Fremdsprachenlehrern. 
Beim Erwerb von Deutsch als zweiter oder dritter Fremdsprache im 
Rahmen des Studienbegleitenden Fremdsprachenunterrichts in der Ukraine 
werden die Prinzipien der Mehrsprachigkeitsdidaktik berücksichtigt und es 
wird auch betont, dass Sprachaufmerksamkeit und Sprachbewusstheit 
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(language awareness) zu fördern sind. Das heißt, dass Sprachlernerfahrungen 
und Sprachkenntnisse der Studierenden in L1 (Muttersprache) und L2 (erste 
Fremdsprache) als Grundlage für die Entfaltung von Sprachfertigkeiten im 
Deutschen als Folgesprache zu betrachten sind und Transfererscheinungen 
genutzt werden sollten. Im Curriculum wird betont, dass „beim Erwerb der 
deutschen Sprache auf der Basis der ersten Fremdsprache das Prinzip der 
subordinativen Mehrsprachigkeit in Betracht zu ziehen ist (Koexistenz von 
mehreren Sprachen im sprachlich-geistigen Bereich des Studierenden), was 
mit dem Konzept der plurilingualen Bildung im Einklang steht. Die 
Anlehnung an die in der ersten Fremdsprache erworbenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ist methodisch zweckmäßig, macht den Prozess des Erlernens der 
deutschen Sprache effektiver und rationeller und hilft, die entstehenden 
sprachlichen und psychologischen Schwierigkeiten zu überwinden“. 
Die Standardisierung des Fremdsprachenunterrichts in der Ukraine 
verfolgt das Ziel, dem heutigen Stand der Entwicklung der 
Fremdsprachenausbildung im europäischen Rahmen zu entsprechen. 
Integration, Migration, Mobilität der Bevölkerung stellen neue 
Anforderungen an das Niveau der Fremdsprachenausbildung der Fachkräfte, 
abgesehen von deren Fach, Alter und anderen Merkmalen. Um mobil zu sein, 
besonders was das Studium und den Beruf anbetrifft, wo Abschlüsse 
anerkannt werden sollten, sind Curricula und Lehrpläne im Hochschulbereich 
zu standardisieren. Fremdsprachen haben heute existenzielle Bedeutung für 
die Fachkräfte auf dem internationalen Arbeitsmarkt, deshalb wird es ihnen in 
den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit geschenkt. In der Ukraine sind die 
Grundlagen für die Standardisierung der Fremdsprachenausbildung schon 
gelegt. Aber es gibt noch viele Aspekte, die außer acht gelassen werden. 
Viele Entscheidungen sind bis heute noch nur auf dem Papier geblieben und 
warten darauf, umgesetzt zu werden. Es geht in erster Linie um die 
Diversifizierung des Fremdsprachenangebots im Schul- und 
Hochschulbereich, um die Erarbeitung der Curricula für die Fremdsprachen, 
die zu kurz im Schulwesen vertreten sind, und um die Implementierung der 




ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«СОЦІОЛОГІЯ(ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ)» 
Бєловецька Л.Е. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
В умовах глобалізації та зважаючи на процеси, що відбуваються у 
світі в наш час, англійська мова стає універсальним засобом спілкування 
для людей, які займаються різною професійною діяльністю. 
Професійний успіх будь-якого фахівця залежить від його рівня 
володіння англійською мовою. 
Відповідно до вимог Болонського процесу висуваються нові 
вимоги для висококваліфікованих фахівців: конкурентоспроможність, 
уміння працювати в команді, спроможність приймати рішення та 
готовність нести відповідальність за його результати. Вищі навчальні 
заклади повинні готувати фахівців з фундаментальними знаннями як з 
професійних дисциплін, так і з англійської мови. Вони повинні бути 
готовими до сучасних умов ринку праці. 
У зв’язку з ростом попиту на прогнозування економічних, 
політичних соціальних, демократичних перетворень майбутнє 
випускників-соціологів передбачає роботу в державних та місцевих 
органах влади, в аналітичних соціологічних центрах та консалтингових 
компаніях, на підприємствах у відділах маркетингу та кадрів, рекламі, в 
засобах масових комунікацій та видавницькому бізнесі. У зв’язку з 
воєнним конфліктом на сході України та присутністю на території 
України міжнародних гуманітарних організацій зросла потреба у 
висококваліфікованих кадрах, и зокрема, в соціологах, які володіють 
іноземною мовою.  
Особливу увагу слід приділити іншомовній комунікативній 
підготовці майбутніх соціологів, оскільки володіння іноземною мовою в 
рамках обміну досвідом із зарубіжними колегами стає необхідною 
умовою в роботі вітчизняного соціолога. При цьому йдеться не про 
формування елементарних навичок іншомовної комунікації, а про 
володіння спеціальною лексикою в межах вимог професійної діяльності 
соціолога. У вимогах до обов'язкового мінімуму змісту основної 
освітньої програми підготовки соціолога відмічено, що загальною 
метою викладання та вивчення іноземної мови є підготовка студентів до 
ефективної комунікації у акдемичному та професійному оточенні. 
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Означена дисципліна спрямована на розвиток загальних навичок 
критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей іноземною 
мовою. Відомо, що частина студентів вступає до вищого навчального 
закладу з нейтральним та навіть негативним ставленням до професійної 
діяльності, яке може зберегтися до закінчення університету. Первісне 
позитивне ставлення до професії в процесі навчання може змінитися на 
нейтральне і навіть негативне. У зв’язку з цим, зміст і процес навчання 
повинні забезпечити не тільки предметну і соціальну підготовку 
майбутнього фахівця, а й розвивати професійну мотивацію. По 
закінченні курсу студенти мають: 
—розуміти основні ідеї та відповідну інформацію в ході 
обговорень, доповідей, що за темою пов'язані з навчанням та 
спеціальностю; 
—обговорювати пов'язані зі спеціалізацією питання; 
—виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями 
професійного спрямування; 
—аналізувати джерела інформації іноземною мовою для 
отримання необхідних даних; 
—писати звіти, пов'язані з навчанням та спеціальностю. 
Cлід наголосити на правильності відбору навчального матеріалу 
на основі різних автентичних текстів за професійною тематикою, 
діалогів, лекцій науковців-соціологів, відео-кліпів до них, 
документальних фільмів і кінострічок, нададуть змогу вдосконалити 
навички усного та писемного мовлення студентів за професійним 
спрямуванням. 
Завдяки аудіо- та відеоматеріалам відбувається опанування 
студентами методами аналізу, синтезу та узагальнення інформації, що 
необхідно для розробки соціологічного аналізу. 
Вдало підібрані цікаві автентичні, корисні, доступні наочні засоби 
роблять вивчення іноземної мови за фахом цікавою, тому викладачеві 
слід будувати заняття не лише з роботою над текстом за майбутньою 
спеціальністю, а й демонстрацією відеокліпів, документальних фільмів, 
інтерв’ю, професійних діалогів, виступів-коментарів соціологів, 
психологів, презентацій лекцій соціологів, тобто шляхом створення 
іншомовного професійного навчального середовища в умовах 
університету. Професійна підготовка студентів-соціологів потребує від 
них бути не тільки теоретиками, а й практиками, уміти досліджувати 
думку електорату, готувати аналітичний матеріал для ЗМІ, проводити 
маркетингові дослідження в консалтингових компаніях, вивчати 
ефективність рекламних кампаній, проводити опитування населення з 
метою вивчення окреслених питань, працювати в органах місцевої влади 
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і т.д. Дидактичний матеріал слід обирати відповідно до викликів 
сьогоднішнього багатограного соціуму: культурні цінності сучасного 
суспільства, відпочинок сучасної молоді, міграційні процеси 
сьогодення, маркетинг, інформація, реклама, споживання у нашому 
глобалізованому світі. На прикладі матеріалу про відомих соціологів 
студенти знайомляться з актуальними векторами досліджень у галузі 
соціології, знайомляться з історією розвитку світової системи 
соціологічних знань. 
Активному засвоєнню майбутніми соціологами основ та етики 
професійного спілкування також сприють методи навчання іноземної 
мови через діалог, дискусію, коментар, виступи за круглим столом та на 
щорічних конференціях із доповідями за фахом. Беручи участь у цих 
видах діяльності, майбутні соціологи удосконалють не тільки свої 
лексичні й фонетичні навички, але й іншомовну комунікативну 
компетентність у цілому, формуючи відповідні аналітичні, 
інформаційно-мовленнєві, перцептивні й суто інтеракційні, фахові, 
творчі та духовні якості як професійні. 
Отже, запорука  професійної самореалізації соціологів у 
позитивному ставленні до своєї роботи, позитивній мотивації у 
оволодінні іноземною мовою, сукупністю  знань, прийомів та засобів, 
які дозволять їм досягати поставленої мети та вправно використовувати 
комунікативні технології, проявляти себе як активного і відкритого 
учасника міжкультурного комунікативного процессу.  
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1. Вербицкий А. А. Психолого-педагогические особенности контекстного 
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THE DIFFERENCE BETWEEN BRITISH  
AND AMERICAN ENGLISH 
Buryak D.,  
Scientific adviser: Kozmenko О.І. 
Volodymyr Dahl East Ukrainian  
National University 
English is one of the most dynamically developing languages on the 
planet, and there are lots of variations of English language. We used to hear 
that there are British English, American, Australian and even Scottish. And 
this is not a complete list. Indeed, the differences between American and 
British dialects are noticeable, but not so important. However, the contrast 
between the British and American way of thinking often introduces into 
amazement, and if you look closely, you can understand that differences in 
the use of English play a significant role in this. This diversity complicates 
the process of learning the language. After all, who will say for sure which 
version of English you need? What to learn: American or British English? It 
would seem to study the British version, because this is real, classic English. 
But one of the most common and simplified versions of English is American. 
The main differences between two variants are in phonetics, spelling, 
grammar and the use of vocabulary.  
In Pphonetics the speech of Americans, as a rule, is more dramatic, 
dynamic. This is due to some features in the pronunciation of American 
English: the sound [e] is pronounced almost like [ɛ]; in the sound of [ju:] 
almost disappears after consonants [j], many Americans pronounce the words 
student, new, duty as [[stu: dent], [nu:], [`du: ti]; the sound [r] is pronounced 
in the middle of the word, and at the end. 
And these are only some differences. American English was formed 
under the influence of the natives of different countries, brave and energetic 
people came to America willing to take risks. Many of them studied English 
after arriving on the territory of the American continent, and therefore, tried 
to do it as short as possible. That's why a lot of the rules of pronunciation of 
classical English they just neglected. 
Even intonation of phrases was simplified: if in British English there is 
a great number of characteristics (descending, ascending, stepwise, sliding), 
so in the American version of English everything is extremely simple: a 
smooth scale of intonation and a descending tone. 
The American version of spelling also tends to concentrate. Words that 
end in British in -our, the Americans a little reduced, and they end in -or: 
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labor, color, favor. Some words of French origin ending in -re, in the 
American versions end in -er: center, theater instead of centre, theatre. The 
word “grey” in British writing looks like “gray” in American [2]. 
In American English there are only simple times: Present, Past, Future 
Simple. Time Perfect is almost not used, like many other time tenses of 
English. So in this case the main motto of American English is to be simpler. 
American English is little different from British. And yet the inhabitant of the 
Foggy Albion is recognized on the American shore with a half-word. 
Differences in pronunciation, grammar, vocabulary are very noticeable for the 
sensitive ear of an American. By the way, the Briton recognizes the American 
also quickly and unmistakably. There are five linguistic differences in the US 
and UK English. 
1. The formation of the language of America was influenced not only by 
English colonists in XVIII century. The Irishmen, the Germans, the 
French, the Spaniards and the Dutch also were there. That’s why, the 
American version of the English language was enriched by a huge 
number of words from different sources. 
2. The importation of slaves from Africa to southern America. Natives of 
the hottest continent of the Earth contributed to the formation of the 
English language of the New World. 
3. The influence of Indian languages. Many plants, animal species were not 
analogous in the world, so subjects were called by Indians' words: 
hickory, persimmon, raccoon. 
4. The formation of new words, as many realities, phenomena and objects 
did not exist in the lives of Europeans. For example: backwoods, 
bullfrog. 
5. The waves of emigrants in the XIX-XX centuries. America has always 
remained in the minds of many people as the Promised Land. When 
Europe drowned in the maelstrom of world wars, the US accepted 
hospitably those who managed to escape. Of course, everyone was not 
lucky enough to get a visa but it was the bloody past century that 
influenced the formation of the American version of English because of 
the massive influx of European totalitarian regimes running from the war 
and the revenge of the repressive machine [1]. 
So, the main differences in the vocabulary between British and 
American English are: 
 




centre, acclimatize, metre  center, acclimate, meter  
Equivalent  Drugstore - pharmacy, in 
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vocabulary (in the 
British version there 
are no such words, 
because there are no 
concepts) 
which, in addition to 
medicines, you can buy a 
sandwich or drink; 
Rodeo - competition of 
cowboys in catching a 
bull on unbroken horses 
Equivalent 
vocabulary (in the 
American version 
there are no such 
words, because 
there are no 
concepts) 
 barmaid   
Prepositions and 
adverbs 
 round/around the town 
On Mondays  
He is at home   
In Picadilly   
around the town  
Mondays   
He is home   
On Broadway  
 Verbs burn, learn, 
smell, spell, spill, 
spoil и dream  
Irregular :  
Не spelt my name wrong.   
Regular:   
Не spelled my name 
wrong.  
 
The British consider the American version of English too rough, in 
turn, Americans call the British English too refined. And yet, the British 
version is closer to classical literary English. 
In any case, no matter what variant you speak, you will be understood 
in both America and the UK. Which of the variants of English learning is up 
to you, and your decision should depend on the goals of studying the 
language and plans for a trip to this or that country. 
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ІНТЕРНЕТ ТА МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК 
КОМПОНЕНТ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОГО АСПЕКТУ 
Грачова М.Г.,  
Науковий керівник: Давіденко Н.О.  
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Розвиток міжнародних зв’язків України, міжнародне 
співробітництво у сфері вищої освіти та інтеграції системи вищої освіти 
до світового освітнього простору значно підвищують у студентів інтерес 
до вивчення іноземних мов. [3] Інтернет – найширша комп’ютерна 
мережа світу (або як її називають  “павутина”), що володіє 
колосальними інформаційними можливостями. Інтернет дає  унікальну 
можливість  для вивчаючих іноземну мову користуватися автентичними 
текстами, слухати і спілкуватися з носіями мови, тобто він створює 
природне мовне середовище. Але як ним користатися? Як його 
використати в реальному навчальному процесі?  
Основна мета навчання іноземних мов – формування 
комунікативної компетенції. Всі інші цілі (освітня, виховна, 
розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї мети. 
Комунікативна компетенція в сучасному її розумінні передбачає 
формування здатності до міжкультурної взаємодії. [2 ]. 
У наш час саме ця мета є найбільш затребуваною  студентами. 
Тому що подальша спеціалізація випускника університету зв'язана з 
закордонними поїздками, контактами з іноземними фахівцями і 
користування всесвітньою мережею Інтернет стає усе більш необхідною 
умовою одержання і передачі інформації з будь-якої спеціальності. 
Сучасні засоби зв'язку з партнерами, доступ до інформаційних ресурсів 
мережі Інтернет передбачає досить вільне  володіння не тільки 
комп'ютерними технологіями, але й іноземною  мовою. Це реальність, 
яку ми повинні прийняти, та, очевидно, одна з причин, через яку 
ЮНЕСКО оголосив наступне сторіччя століттям поліглотів. 
Пріоритетна цінність у століття інформатизації – інформація. Шлях до 
успіху  в багатьох областях – доступ до інформації й уміння працювати з 
нею, зрозуміло, не тільки рідною мовою. 
Навчатися мовленнєвої діяльності можна лише в спілкуванні, 
живому спілкуванні. А для цього потрібний партнер. Комп'ютерна 
програма, комп'ютерні диски можуть забезпечити лише спілкування з 
машиною, а не з живою людиною. Виключення складають комп'ютерні 
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телекомунікації, коли учень вступає в живий діалог з реальним 
партнером – носієм мови. Система навчання іноземній мові повинна 
бути побудована таким чином, щоб учневі була надана можливість 
знайомства з культурою країни  досліджуваної мови.  Необхідно 
навчити школярів поважати прояви цієї культури, тобто бути здатним до 
міжкультурної взаємодії. Частково ця задача виконується за допомогою 
добору змісту в підручниках, навчальні посібниках. Але справжнього 
знайомства все-таки не відбувається. 
Що стосується Інтернету, наведемо нижче приклади, для яких 
цілей  можемо використовувати його можливості: 
- для самостійного вивчення, поглиблення першої чи другої 
досліджуваної іноземної мови, ліквідації пробілів у знаннях, уміннях, 
навичках; 
- для самостійного пошуку інформації учнями в рамках роботи 
над проектом; 
- для систематичного вивчення курсу іноземної мови дистанційно 
під керівництвом викладача; 
- для спілкування за допомогою SKYPE з іноземними учнями. 
В процесі доцільного використання ресурсів Інтернет учень 
пізнає іншу культуру, вивчає інші зразки соціальної поведінки і має 
можливість порівняти їх зі знаннями, набутими у рідній для нього 
культурі, і, таким чином, вчиться розуміти представників інших 
культур.  
Інтернет може мати величезний спектр використання і  
можливостей.  Викладач може провести усне обговорення  отриманих 
електронною поштою листів від партнерів по проекту, провести в 
групах співробітництва обговорення, дискусії по тій чи іншій 
проблемній інформації, отриманої з ресурсів мережі Інтернет, а потім 
організувати загальну дискусію   всієї групи. В Інтернет містяться 
фразеологізми, реалії, ідіоми, прислів'я, приказки, неологізми, що 
відбивають специфіку функціонування досліджуваної мови і культурі 
народу, у віртуальних бібліотеках знаходяться художні та публіцистичні 
твори авторів країни досліджуваної мови, а також довідники 
країнознавчого характеру[1 ]. 
Якщо студент хоче обмінятися думками по тій чи іншій проблемі 
з громадянами країни, мову якої він вивчає, до його послуг є безліч “ 
чатів ”, чи телеконференцій по електронній пошті, і він може 
обговорити на уроці різні точки зору на ту  саму проблему (наприклад,  
вибори  Президента країни, події в різних куточках світу, думки про 
прочитану книгу, особливість утворення  у Франції національної кухні, 
традиції святкування тих самих свят, наприклад Різдва). Можна при 
21 
цьому підібрати дуже цікаві ілюстрації. У цьому ми бачимо  діалог двох 
культур, стимульований реальними контактами з представниками цієї 
культури. 
Таким чином, використовуючи інформаційні ресурси  мережі 
Інтернет, можна більш ефективно вирішувати цілий ряд  задач, серед 
яких  і  задачі  лінгвокраїнознавчого характеру, як, наприклад, 
знайомитися  з культурними відомостями, що включають у себе мовний 
етикет, особливості мовного поводження носіїв мови, особливості 
культури, традицій країни досліджуваної мови. 
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ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ КОМПОНЕНТ  
У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Давіденко Н.О. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
В проекті розроблюваного експертними групами Ради Європи 
пакета документів під назвою “ Європейський Мовний Портфоліо” 
відмічається, що в умовах геополітичної ситуації “ європейське 
товариство стає більш інтерактивним, європейці стають більш 
мобільними і подорожують для збагачення свого професійного, 
освітнього та особистісного досвіду. Але навіть для тих, хто мало 
подорожує, сучасні інформаційні технології роблять подолання мовних 
бар'єрів нормою життя. Молоде покоління повинно підготувати себе до 
того, щоб мати максимальну користь з такого роду діяльності з метою 
вдосконалення своїх лінгвістичних знань, навиків і умінь”. [3, с. 89]. 
Використання лінгвокраїнознавчого  компоненту у вивченні іноземної 
мови є надзвичайно актуальним та важливим. А загальна потреба 
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суспільства у творчій особистості, здатній забезпечити відродження та 
розквіт національної науки, культури, прогрес розвитку суспільства 
нашої країни, обумовили поставити лінгвокраїнознавчий аспект у 
вивченні іноземної мови на один із перших рядків за значенням. 
Мета  роботи - з’ясувати значення лінгвокраїнознавчого 
компоненту у вивченні іноземної мови. 
Актуальність проблеми привертала увагу багатьох дослідників, 
таких як Верещагін Є.М., Костомаров В.Г., Томахін П.Д., Конецька В.П. 
та  ін. Будь-яка суспільна епоха завдяки безперервним політичним, 
економічним, культурним взаємозв’язкам, що майже ніколи на довгий 
час не припинялися між державами і націями, характеризується у 
кожній національній мові своїм конкретним словниковим запасом. 
Виникнення нових слів-назв на позначення наукових, соціальних, 
політичних та інших понять в одній мові ніколи не обмежувалося 
рамками цієї мови, а завжди запозичувалося іншими мовами, 
створюючи спільний інтернаціональний словник різних мов.  
Лінгвокраїнознавство – це аспект методики викладання іноземних мов, 
який відбиває національно-культурний компонент мовного матеріалу. 
[2, с. 49].  При вивченні іноземної мови обов'язковим повинно бути 
передбачене:  
- оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та 
традиції країни, мова якої вивчається (лінгвокраїнознавство, 
країнознавство);  
- залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної);  
- усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи  
розуміння, через яку може сприйматися дійсність;  
- розуміння  особливостей свого мислення;  
- порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною 
мовою;  
- уміння вчитися (працювати з книгою, підручником, 
довідковою літературою, словниками тощо). [3, с. 148]. 
Досягнення цих цілей навчання іноземної мови можливе за умов 
взаємопов’язаного вивчення мови і культури народу - носія  цієї мови, а 
також активної комунікативно-пізнавальної діяльності студента як 
суб'єкта навчання.  
Лінгвокраїнознавчий аспект  знаходить своє відображення  в 
цілях та задачах навчання іноземної мови, а також у змісті та прийомах 
навчання, що дає можливість цілеспрямовано проводити роботу з 
формування фонових країнознавчих знань з перших кроків. Тут треба 
сказати про лінгвокраїнознавчий компонент змісту методичних 
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матеріалів та підручників у вузі, розробка яких цілком лежить на 
викладачах.  
Найважливішим мотиваційним стимулом вивчення іноземної 
мови є, звичайно ж, прагнення до розширення свого загального 
кругозору, причому провідну роль відіграє бажання познайомитися з 
життям країни досліджуваної мови, з її географією, історією, побутом. 
Важливим є і той фактор, що інтернаціоналізація всіх аспектів життя 
суспільства, зміна політики держави дає можливість наочно 
познайомитися з країною, мова якої вивчається, відвідати її чи як 
турист, чи пройшовши  там стажування, навчальний курс, беручи участь 
в численних міжнародних освітніх  програмах. [4, с. 49]. 
Оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування повинне 
дати студентам безпосередній доступ до культури інших народів, 
забезпечити в процесі навчання діалог культур,  сприяти вихованню, 
всебічному  розвитку студентів, підвищувати якість підготовки їхньої 
діяльності в різних сферах життя – у навчальній, побутовій, соціально-
культурній і т.д. Володіння іноземною мовою відкриває більш широкі 
можливості  для  науково-технічного  прогресу, тобто тут мова йде про 
підвищення результативності навчання іноземній мові. 
Таким чином, у даній роботі  були викладені методологічні 
принципи, які є основою лінгвокраїнознавства, а також теоретичні 
основи лінгвокраїнознавства. Виходячи із вищесказаного, можемо дійти 
висновку, що головною метою  лінгвокраїнознавства є вивчення 
іноземної мови разом з вивченням культури різних країн. 
Лінгвокраїнознавчий компонент навчання – це самостійний  аспект 
навчання іноземної мови (поряд з фонетичним, лексичним, граматичним 
та стилістичним), який відбиває національно-культурний компонент 
мовного матеріалу. Кінцевою метою засвоєння лінгвокраїнознавчого 
аспекту є формування в студентів  лінгвокраїнознавчої компетенції, 
тобто цілісної системи уявлень про основні національні традиції, звичаї 
та реалії країни, мова якої вивчається.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТОВОГО 
ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ВИКЛАДАННІ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
Іртуганова Т.Р. 
Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля 
Одним із різновидів діяльності на заняттях з української мови як 
іноземної є робота з текстами. На наш погляд, вона є однією з 
найефективніших.  
Разом з мовним кодом студент-іноземець за допомогою текстів 
засвоює культурні реалії, які є зашифрованими у його смислі. Це 
допоможе йому швидше адаптуватися у новому мовному середовищі. 
Таким чином, забезпечується розвиток умінь, характерних для 
поведінки в різних культурних і професійних ситуаціях, охоплює 
усталені знання, зокрема професійну тематику й молодіжну тематику, 
що забезпечує формування системи знань про менталітет носіїв мови, 
національний характер, здобутки в галузі освіти, культури, видатних 
діячів нації зокрема, особливості побуту, традицій. 
Використання текстів може бути різноманітним. 
У їхній якості можуть виступати субтитри до фільмів, статті з 
газет та журналів, тексти літературних творів (бажано класичних). 
Проте, можна добирати й сучасні, якщо вони відповідають тематиці 
матеріалу, що вивчається. Причому вони можуть співвідноситися як з 
темою, що включає у себе лексичний склад заняття, так і з темою 
граматичною. Наприклад, якщо у нас запланована тема «Пори року», 
доречно буде включити до плану заняття фрагменти творів, де 
описуються особливості зміни сезонів або тексти, де описуються 
традиції сезонних свят, що припадають на якийсь конкретний період 
тощо. Головна вимога – наявність зазначеної лексики. Або можна 
використати текст із наявністю якихось граматичних елементів, що 
вивчаються на конкретному занятті. Наприклад, якщо ми подаємо тему 
«Займенник», то текст так чи інакше може містити велику кількість 
займенників або різноманітність їхніх видів та форм. У ідеалі можна 
підбирати дидактичний матеріал з урахуванням одразу двох факторів – і 
тематично-лексичного, і граматичного. 
Використання текстів пісень відбувається з паралельним 
читанням текстів пісень, субтитрів фільмів, які демонструються. Після 
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перегляду чи прослуховування здійснюється переклад тексту пісень чи 
субтитрів, ставляться питання за змістом. 
На наш погляд, надзвичайно ефективним є також робота у 
процесі навчання з паралельними текстами.  Тобто подається текст в 
оригіналі, а разом із ним переклад мовою, зрозумілою студенту. Студент 
співставляє ці тексти, виписує незнайомі йому слова, вивчає їх 
напам’ять. Доречним у цьому випадку може бути запам’ятовування 
невеликих фрагментів цих текстів. 
Також текстовий матеріал можна подавати у презентаціях Power 
Point, супроводжуючи їх зображеннями з різними ефектами анімації.   
Якщо рівень володіння мовою стає досить високим, як правило, 
наприкінці вивчення курсу, доречним буде використання текстів 
професійного напряму або неадаптованих художніх творів складнішого 
рівня. 
Обов’язковим при читанні уривків художніх творів робити 
коротку вступну розповідь про автора. Якщо це пісня – то про 
виконавця і, бажано, її авторів. Це допоможе студентам долучитися до 
інформаційного простору України, а також розширити їхній світогляд, 
таким чином це сприятиме соціальній адаптації студентів [2]. 
Необхідним у будь-якому випадку є ознайомлення студентів з 
українськими ідіомами, прислів’ями, приказками. Скоромовки 
допоможуть виробити правильну вимову. 
Отже, використання текстів на заняттях з української мови як 
іноземної можливе за умови використання у процесі вивчення 
дисципліни як традиційних методів та прийомів, так і інноваційних.  
Особливу увагу слід приділяти аудіюванню, читанню й заучуванню 
напам’ять паралельних текстів. Правильний підбір текстів сприяє не 
тільки виробленню в них потрібних умінь і навичок,  а й швидшій 
соціокультурній адаптації в новому середовищі.   
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THE CONCEPT OF “INCLUSIVE CULTURE  
AT UNIVERSITY” 
Kauffman Lisle 
Kansas State University, USA 
Education is the key to national development and it has come to be 
recognized as the main instrument of socio-economic change. Higher 
education plays an important role in society for providing the skill human 
resource and thereby social development because the higher education 
develops the skill, abilities, and attitude and encourage for social 
development. Higher education is a powerful tool of increasing access to 
highly skilled and high paid jobs.     
Inclusive education - is a process of training and education, in which 
all people, regardless of their physical, mental, intellectual and other features 
are engaged in the general education system and trained in the alongside their 
peers without disabilities in the same educational institutions, that take into 
account their special educational needs and provide the necessary special 
support. 
Pros and Cons of Inclusion in a general education classroom Inclusion 
in a general classroom is one of the largest controversies that schools face 
today. Most administrators, parents and teachers question the likely academic 
impacts associated with the placement of students with special needs into 
general educational classrooms. Inclusion is the educational approach that 
requires students with disabilities to learn together with non-disabled 
students. Rather than the segregation of students based on their physical 
abilities and disabilities, inclusion dictates that each and every student is a 
learner who should benefit from a challenging, meaningful and appropriate 
curriculum [1]. Despite the fact that inclusion had its focus on disabled 
students, it has been designed to accommodate diverse strengths, experiences, 
and challenges of all students. Research suggests that inclusion is beneficial 
for the students’ academic progress; increases social development and helps 
increase self-esteem of the students.  
Joint (inclusive) education is recognized by the world community as 
the most humane and most effective. Kansas University has created all the 
conditions for the implementation of inclusive education. In educational 
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buildings barrier-free architectural environment is arranged (availability of 
the adjacent territory, entrance ways and ways to move inside the building, 
the presence of a specially equipped sanitary facilities, warning and alarm 
systems). The educational process is carried out using distance learning 
technologies in combination with traditional forms. For students with 
disabilities there is always an opportunity to study on an individual schedule 
to adapt to educational programs, including taking examinations and tests 
remotely. 
According to N. Pless and T. Maak, inclusive culture is “an 
organisational environment that allows people with multiple backgrounds, 
mindsets and ways of thinking to work effectively together and to perform to 
their highest potential in order to achieve organisational objectives based on 
sound principles”. In our opinion, such a definition is generally applicable for 
any organisation irrespective of its main activity, and it does not reflect the 
character of specific educational institutions. 
The concept “inclusive culture of higher education institutions 
(universities)” with the focus on diversity has also not been revealed in 
available academic publications and we developed our own definition which 
might be applicable not only to higher-education institutions but to any 
educational institution (primary or secondary schools, colleges, etc.). In our 
mind, inclusive culture at a university is a specific system of relations 
between all participants of an educational process (administration, teaching 
staff, learners, their parents, university community partners) which functions 
on the basis of inclusive values accepted by everyone and of the principles of 
inclusion allowing participant to interact effectively in a diverse environment 
in order to fulfill the mission of a university [2]. 
To study the process of creating an inclusive culture at a higher-
education institution we allocated two units of questions devoted to 1) the 
creation of “inclusive community” and 2) the establishment of “inclusive 
values”. Each unit includes several indicators of inclusion. The first unit 
reflects the following indicators: everyone feels welcomed at university; 
educational institution is open to others; there is mutual help and respect 
among students and staff; university staff cooperates; responsibility for the 
activities of a higher-education institution is shared; university community 
and external organizations work effectively together. 
The second unit reflects the following indicators: there are high 
expectations for all university students; university staff, students, parents, 
local community, external organisations share the ideology of inclusion; 
recognition of inclusion as a resource for teaching and fostering. In order to 
identify the level of inclusive culture, it is necessary to calculate positive 
responses for each question (for example, responses “Yes”, “Always”, 
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“Clearly”, “Mostly yes”). Considering them while planning and monitoring 
activities will promote the development of inclusive culture in the future.  
Creating inclusive culture we should take into consideration some 
basic elements for creating learning-friendly environments:  students working 
as individual, in teams, pairs, collaborating and co-operating, adapted to their 
needs and the subject; using seating arrangements to foster communication; 
not separating some students to be dealt with in a ‘very special way’, but 
providing in the same environment, assistance, materials, instructions, tasks, 
etc, that might change from one student to the other; supporting students who 
have more intense needs (e.g. providing Braille or alternative communication 
systems) and basing this on community participation (e.g. training community 
members to help).  
Depending on the circumstances, we might: advocate for a flexible 
curriculum and inclusive assessment system; lobby national authorities to 
produce books and other learning materials in a range of formats that can be 
used by children with different impairments;  work with the government and 
universities to change the teacher training curriculum so that teachers learn 
how to teach girls and boys with a wide range of impairments and improve 
their skills as child-centred teachers for all their pupils;  lobby for funding to 
make schools physically accessible, for instance building ramps, rails and 
accessible toilets [3]. 
Inclusive education makes extensive use of student-to-student clubs, a 
methodology developed to help students learn from each other and bring what 
they learn back to their homes and communities. Always popular with the 
students themselves, in student-to-student clubs disabled and non-disabled 
students share, learn, play and voice their opinions together. The clubs: bridge 
the gap, both in terms of interaction and experience, between disabled and 
non-disabled students so that they can learn together; enable the non-disabled 
students to understand the needs and abilities of disabled students and provide 
disabled students with equal opportunities for participation; support 
stakeholders such as school authorities, parents and other family members to 
learn about the importance of inclusive education and its effective 
implementation [1]. 
A full inclusion model may be restrictive for a student that requires 
intense remediation in reading. It is for this reason that a variety of service 
options must be made available to a disabled student. The special education 
staff may provide instruction and support to the student on a one-to-one/small 
group basis outside the regular education classroom for no more than 40% of 
the instructional day [2]. This small group would be directed toward the 
minutes on the students IEP; regular students may not be included during this 
time. This model is supported by the inclusion teachers to close the academic 
gaps presented by the students on her/his class roll. The primary goal is to 
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address the comprehensive curriculum. The parent’s must be involved in this 
decision. It is the school systems responsibility to provide Inclusion 
opportunities for students with disabilities. The student is included during 
regular education classroom instruction to provide him or her with 
appropriate interaction with non-disabled peers [4]. This student may have 
shortened assignments. Materials may be adapted for this student. Alternate 
assessment students are the students that benefit the most from this model.  
Policies for the movement towards inclusive education and its 
effective practice have to come to terms with three major factors: the inherent 
diversity of the population to be educated and their diverse needs; the 
pluralism of responses required; and the countervailing tendencies to 
exclusion, especially because of intellectual traditions and epistemologies.  
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ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ОСВІТИ ПСИХОЛОГІВ 
Кірющенко В.Л. , 
Науковий керівник: Козьменко О.І.  
Східноукраїнській національний університет  
імені Володимира Даля 
Професія психолога завжди була престижною та цікавою. 
Справжній психолог повинен логічно мислити, стратегічно планувати 
свої дії і, уміти допомогти в будь-якої життєвої ситуації, діючи 
виключно на основі  знань в сфері своєї професії. Достотньо багато 
психологів досягли високого професійного рівня, займають престижні 
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посади, мають широке аизнання та користуються попитом серед клієнтів 
та колег. 
Проблему формування іншомовної професійної освіти у 
психологів  висвітлено у працях A. Астадур’ян, Л. Борозенець, Н. 
Гавриленко, О. Григоренко, М. Євдокімова, B. Зикова, Е. Комарова, 
Н.Кучеренко, Т. Лучкіна, Ю. Маслова, О. Метьолкіної, О. Фадєйкіна та 
ін.; методику формування іншомовної компетенції досліджували 
вітчизняні та зарубіжні вчені-методисти, а саме: І. Баценко І. Берман, В. 
Борщовецька, В. Гнаткевич, Н. Катрич, Е. Мірошниченко, 
О.Тарнопольський, В. Теніщева, О. Чиханцова, С.Шатілов, Р. Елліс, 
І.Нейшн , Н. Шмітт, В. Віддовсон  та ін.  
Актуальність проблеми іншомовної професійної освіти  
психологів пов’язана з впровадженням загальноєвропейських стандартів 
підготовки конкурентоздатних фахівців, що зумовили виділити 
іншомовну підготовку фахівців з спеціальності психологія як складника 
фахової підготовки професіоналів. Відповідно до загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти щодо рівня володіння іноземною мовою 
студенти вищих навчальних закладів повинні “володіти уміннями вільно 
висловлюватись без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних 
засобів у процесі досягнення ними соціальних, академічних і 
професійних цілей” [1, с. 241]. 
Відповідно до загальноєвропейських стандартів, будь-який 
професіонал повинен уміти вести ділове листування, застосовуючи 
фонові культурологічні та країнознавчі знання, виконувати аналітичне 
опрацювання іншомовних джерел для одержання інформації, потрібної 
для розв'язання певних завдань професійно-виробничої діяльності, 
робити переклад іншомовної інформації у виробничих умовах за 
допомогою комп'ютерних систем автоматизації перекладу та 
електронних словників, за допомогою відповідних методів проводити 
пошук нової текстової, графічної, звукової інформації та відео 
матеріалів (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової 
інформації), використовуючи ключові слова в певній галузі на базі 
професійно орієнтованих (друкованих та електронних) джерел. 
Основною частиною професійної діяльності психологів також є 
вміння створювати професійні тексти, готувати публічні виступи, 
застосовувати адекватнє ведення дискусії, перекладати іншомовні 
фахові тексти українською мовою, послуговуючись термінологічними 
двомовними та електронними словниками, обговорювати проблеми 
загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру для 
досягнення порозуміння зі співрозмовниками. 
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Таким чином, іншомовна професійна освіта психологів є 
складним і багатогранним поняттям, що містить як професійні знання в 
галузі психології , так і професійну мовну підготовку. Цим і 
пояснюється специфіка професійної освіти психологів, адже необхідно 
формувати не тільки професійні вміння й навички, а й готовність 
приймати рішення, брати на себе відповідальність за певні дії, 
здійснювати професійну діяльність іноземною мовою з урахуванням 
контекстуальної значущості ситуації, особливостей мовної картини 
світу, країни перебування, лінгвістичних факторів, що обумовлюють 
ведення професійної діяльності за потребою. 
Професійна іншомовна освіта психологів є фундаментальною 
науковою й практичною проблемою, яку необхідно розглядати як 
окремий напрям у теорії й практиці професійної діяльності. Основним у 
вивченні іноземних мов для професійних цілей є відбір змісту мовного й 
мовленнєвого матеріалу та організація навчального процесу за 
допомогою моделювання ситуацій, типових для професійної діяльності 
майбутніх фахівців [2, с 275]. Науковці зазначають, що проблема 
відбору методів та засобів навчання іноземним мовам майбутніх 
спеціалістів є досить актуальною [2, 3]. Застосування саме іінноваційних 
методів і засобів сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, підвищенню їх мотивації до оволодіння іноземною мовою. 
Наприклад, використання таких методів, як аналіз конкретних ситуацій, 
мозкова атака, метод колективного блокнота, аналіз існуючих рішень, 
метод конференції ідей, інтерв’ю, анкетування, тощо викликають 
більший інтерес у студентів-психологів порівнянно з традиційними 
методами навчання. Саме іноваційні методи дозволяють розвинути 
комунікативні навички, аргументоване висловлювання, сформувати 
уміння оцінки альтернативних варіантів вирішення поставленої задачі, 
розвинути творчий, інноваційний потенціал особистості, оригінальність 
мислення. Саме ці якості впливають на формування професійної 
компетенції майбутніх психологів. Реалізація суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії в процесі опанування іноземними мовами передбачає 
взаєморозуміння та взаємоповагу викладача і студентів психологічного 
напряму, трансформацію останніх в активних суб’єктів навчальної 
діяльності, надання викладачем необхідної підтримки та консультацій. 
Все це стимулює підвищення мотивації до іншомовної підготовки, 
самооцінки, сприяє вдосконаленню навичок прийняття конструктивних 
рішень, розвитку інноваційного, аналітичного мислення.  
Іншомовна професійна освіта психологів повинна відповідати 
вимогам часу, бути зорієнтованою на розширення кола професійних 
ролей та функцій, перспективу міжнародної співпраці, забезпечувати 
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можливість мобільності як науковців, так і студентів у межах світового 
освітнього простору. Специфіка іншомовної освіти у навчальних 
закладах повинна відповідати вимогам загальноєвропейських 
рекомендацій змовної освіти і передбачати дотримання сучасних 
дидактичних та методичних принципів навчання іноземних мов: 
інтерактивності, інтеграції, мовленнєво-мисленнєвої активності, 
контекстуалізації, домінуючої ролі безперекладної семантизації, 
інтернаціоналізму та плюрилінгвізму, варіативності та раннього 
професійного спрямування в навчанні іноземної мови [ 3, с  68]. 
Отже, іншомовна професійна освіта майбутніх психологів в 
університетах не тільки міжнародних але й вітчизняних є складною 
системою, що спирається на ідею інтеграції вищої професійної освіти. 
Іншомовна підготовка психологів  входить до групи загальних 
предметів, які є обов’язковими для вивчення і які розглядаються як засіб 
посилення конкурентноспроможності особистості на ринку праці та 
активізації міжкультурного спілкування та співробітництва.  
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Кожна національна мова – універсальна система, в якій живе 
національна душа кожного народу, його світ і духовність. Українська 
мова – невмирущий скарб істини, краси, благородства, знань, мистецтва. 
У сучасному житті по – новому розглядаються питання функції мови. 
Старий поділ на професії “інтелігентні” та “неінтелігентні” зникає. 
Основний критерій – знання свого фаху, рівень опанування 
професійною термінологією. 
Мовне професійне спілкування є невід’ємною частиною 
майбутньої діяльності фахівця, його іміджу. Мета професійного 
спілкування – урегулювання ділових стосунків у державно-правовій та 
виробничо- професійній сферах життя через організацію, стимул, 
контроль, реакцію, розв’язання професійних завдань через з’ясування 
відношень між давнім і новим. Комунікативна сторона спілкування 
передбачає використання вербальних (словесних), паравербальних 
(темп, інтонація), невербальних (міміка, жести) засобів обміну 
інформацією. Успіх мовного професійного спілкування залежить від 
особистісних якостей мовця, а також його знання сучасної української 
літературної мови як основи мови професійного спілкування і уміння 
використовувати ці знання і втілювати інформацію у текст залежно від 
мети, ситуації тощо. 
Професійна мова регулює стосунки між людьми, впливає на них. 
Це виявляється в мовленні, коли виникають певні обставини. Щоб 
професійні мовці розуміли один одного, їх мовлення повинно бути 
якісним. Отже, наша професійна культура мовлення залежить від змісту 
й послідовності, точності й доречності висловлення, багатства словника, 
досконалого володіння умінням поєднувати слова в реченні, будувати 
різноманітні структури, активно застосовувати норми літературної мови. 
В Україні, наприклад, дипломатична діяльність розвивалася 
нерівномірно, можна сказати, стрибкоподібно. Періодами розвитку 
дипломатичної лексики були піднесення Київської Руси і Галицько-
Волинського князівства, час формування, розквіту козацької держави, 
перші десятиріччя Гетьманщини, доба УНР та ЗУНР. Етапами занепаду 
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стали часи князівської роздрібленості та польсько-литовської унії, 
перебування українських земель у складі Російської та Австрійської 
імперій. У радянський період історії України вся міжнародна діяльність 
була зосереджена в Москві й дипломатичну документацію вели 
російською мовою. Самостійної міжнародної політики Україна в той час 
не проводила, та й не могла цього робити в умовах тоталітарної 
державної системи. Крім того, з причини повного панування російської 
мови в усіх сферах суспільної діяльності, наукові дослідження 
дипломатичної лексики проводилися російською мовою і, переважно, на 
ґрунті російського мовного матеріалу. Вивчення сучасних тенденцій в 
розвитку мови дипломатів узагалі не було можливим, оскільки 
дипломатичні документи були абсолютно недосяжними для дослідників. 
Усі ділові папери цього напряму політики радянського уряду 
перебували під особливим контролем панівного режиму, а то й під 
грифом суворої секретності. З уваги на ці причини проблема 
дослідження історії й сучасності української дипломатичної лексики 
досі не набула широкого висвітлення і до 90-х років ХХ сторіччя 
залишалась майже не вивченою. Лише останніми десятиріччями, після 
розпаду СРСР, став можливим доступ до різноманітних і надзвичайно 
цікавих матеріалів у царині зовнішньої політики держави. Завдяки 
цьому в Україні останніми роками активізується вивчення лексики 
дипломатичних документів [4].  
Деякі науковці акцентують увагу на емоційному забарвленні 
лексики текстів дипломатичних листів [2]. Наголошено на лексичних 
особливостях дипломатичного листування: використання 
дипломатичної термінології й термінології міжнародного права, оцінної 
лексики, етикетної й компліментної лексики, в тому числі формул 
титулування, також наголошено на обмеженому вживанні стилістично 
зниженої лексики. У рамках сучасних підходів до вивчення тексту 
дипломатичне листування має розглядатися насамперед з позиції 
текстотворення [4]. Лінгвістика тексту нині має значні здобутки і тому 
важливим є застосування її методів до аналізу текстів дипломатичного 
листування. Актуальність такого підходу визначається також і тим, що в 
сучасній лінгвістиці вже сформувався напрям досліджень мови, що 
використовується з певними цілями. А важливим джерелом 
термінологізації дипломатичної лексики називають полісемію, 
наприклад “протокольні правила” — сукупність правил, які визначають 
порядок здійснення певних дипломатичних актів чи церемоній; 
“міжнародні правила” — правила діяльності, які прийняті та 
дотримуються багатьма державами світу. 
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Упродовж віків міжнародне співробітництво виробило певні 
правила і норми дипломатичного спілкування, порушення яких не 
допускається й нині. Треба суворо дотримуватися їх в дипломатичних 
промовах та інших жанрах цього спілкування, як усних, так і писемних, 
бо вони закріпилися традицією і стали тими умовностями, що 
допомагають підтримувати процеси міждержавного спілкування. До 
сфери сучасної української дипломатичної термінології успадковувалося 
багато слів іншомовного походження. І хоча майже кожному з них є 
український відповідник у вигляді окремого слова або мовної формули 
чи описової конструкції, мовний етикет і правила дипломатичного 
мовлення потребують обов'язкового вживання слів і виразів саме 
іншомовного походження. Так, наприклад: агреман (фр.) — у 
міжнародному праві попередня згода держави на прийняття певної 
особи як глави дипломатичного представництва іншої держави 
(отримати агреман, запит на агреман, відмова в агремані), аташе (фр.) — 
ранг співробітника дипломатичного представництва та відомства 
закордонних справ або особа, що відповідає за певні питання у 
дипломатичній місії (аташе з питань культури, військовий аташе); 
комюніке (фр.) — офіційне повідомлення про хід або наслідки 
дипломатичних переговорів (в комюніке повідомляється, опубліковано 
комюніке), парафування (гр. фр.) — попереднє підписання 
міжнародного документа ініціалами уповноважених осіб, які брали 
участь у його виробленні (парафування договору); ратифікація (лат.) — 
затвердження верховним органом влади держави міжнародного 
договору, який з певного моменту набуває чинності для цієї держави [1]. 
Частина дипломатичних термінів розвинула вторинні значення і 
стала суспільно-політичними чи загальнонауковими. Трапляються у 
дипломатичних текстах і окремі сталі вирази латинського походження. 
Деякі з них подаються літерацією оригіналу. Деякі вирази функціонують 
у формі української літерації, проте не перекладаються: де-юре (лат. de 
jure) — юридично, за правом, формально; де-факто (лат. de facto ) — 
фактично. 
Сукупність етикетних мовних формул, формул ввічливості (у всіх 
можливих варіантах) формує систему мовного етикету кожної нації, і не 
тільки у сфері дипломатії.  
Отже, професійне мовлення передбачає користування усіма 
мовними правилами, що відповідають типу і стилю висловлювання, а 
також треба вдало і вміло поєднувати вербальні і невербальні засоби 
спілкування, тактовність – вміння знайти правильну лінію поведінки з 
кожною людиною. 
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ЗНАЧУЩІСТЬ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ  
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імені Володимира Даля 
Латинська мова є важливим культурним явищем сучасного світу. 
Без цієї, здавалося б, "мертвої мови", неможливо уявити собі багато 
галузей людської діяльності. Сфера застосування латині досить широка і 
відрізняється значною різноманітністю, наприклад, вона є офіційною 
мовою сучасної католицької церкви, використовується для документації 
та листування Ватикану. Відповідно до західної богословської традиції 
наукові дисертації пишуться латинською мовою і навіть проводяться 
диспути та богослужіння католицької церкви. 
Латинська мова традиційно використовується в медицині як 
міжнародна термінологія анатомії і фармакології, а також при складанні 
рецептів. Знання латині дозволяє лікарям різних країн світу без аби яких 
зусиль розуміти один одного. Анатомія та фармакологія також 
послуговується латинською мовою, усі частини людського організму та 
назви лік мають або латинські назви, або латинізовані назви. Рецепти 
здавна виписуються латинською мовою і за певними правилами, для 
того щоб, наприклад, рецепт, що виписали в Америці, можна було 
зрозуміти в Україні. 
У багатьох галузях науки, перш за все, у ботаніці і зоології, 
термінологія заснована на латинських або латинізованих грецьких 
словах. Кожна тварина або рослина має відповідне "стандартне" наукове 
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найменування, що дозволяє вченим різних країн чітко позначати ті чи 
інші явища живої природи, які мають абсолютно несхожі назви у різних 
мовах світу. 
Зрозуміло, що наукова термінологія відноситься до області 
інтернаціональної лексики, яка в значній мірі побудована на основі 
латинської мови і її форм. Також міжнародна лексика має загальний 
шар, який складається з поширених вживаних слів - переважно 
суспільного чи політичного значення, - які відомі і зрозумілі всім. Сюди 
відносяться такі запозичені з латинської мови (або утворені з 
використанням її форм) слова, як гуманізм, республіка, школа, форум, 
університет, інтернаціональний, асоціація та ін., які можуть складати до 
10% словникового запасу будь-якої сучасної мови. Перевагою 
використання міжнародної лексики є сприяння процесу 
взаємопорозуміння між людьми та прогресу пізнання. 
Отже зрозуміло, що вивчення латинської мови, підтримка 
високого рівня знань у цій області є досить нагальним завданням 
сучасної вищої освіти України. Інтеграція до єдиного європейського 
освітнього простору передбачає відродження та розвиток класичної 
гуманітарної освіти, а як відомо, найбільші європейські університети з 
давніх давен надавали особливого значення вивченню мовної і 
культурної спадщини античності, що забезпечувало загальний високий 
рівень гуманітарної освіченості студентів. 
Загальнокультурне значення латинської мови робить її вивчення 
класичним елементом і юридичної освіти. Європейську науку про право 
з латинською мовою пов'язують декілька причин. По перше, 
термінологія юриспруденції у значній мірі сформована на базі 
латинської лексики. По-друге, за допомогою латинської мови майбутні 
юристи зможуть глибше опанувати курс римського права, якому сучасна 
європейська юриспруденція багато в чому зобов'язана. Знайомство з 
римським правом, засноване на читанні першоджерел в оригіналі, вчить 
юриста висловлювати свої ідеї, дає йому безліч понять і навичок, які 
збагатять його професійне мислення. По-третє, необхідність вивчення 
юристами латинської мови обумовлена риторичністю правової 
літератури Стародавнього Риму. Риторика була не просто наукою 
красномовства, але й мистецтвом активного впровадження в суспільну 
думку. Римські юристи були неперевершеними майстрами правових 
визначень і їх вимогливими критиками, слово для них було тим 
простором, де народжуються і знімаються протиріччя між літерою і 
духом закону. Таким чином, вивчаючи латинську мову, майбутні 
юристи зможуть наблизитися до основ юридичної освіти, що містяться в 
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римському праві, а також осягнути можливості слова в підпорядкуванні 
суспільної свідомості [1]. 
Традиційне вивчення латинської мови студентами напряму 
правознавства передбачає ознайомлення з фонетичним (алфавіт, правила 
вимови та наголосу) та морфологічним (знайомство з граматичними 
явищами різних частин мови) аспектами мови. Головний акцент у 
навчанні робиться на розвиток пасивного сприйняття мови, тобто на 
переклад з латинської на рідну мову. Нажаль, головними вимогами до 
опанування латинської мови є не “володіти уміннями вільно 
висловлюватись без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних 
засобів у процесі досягнення студентами соціальних, академічних і 
професійних цілей”, як зазначено у загальноєвропейських рекомендацій 
з мовної освіти [2, с. 241], а лише механічне запам’ятовування 
особливостей відмін, закінчень, дієвідмін та знання граматики 
латинської мови. Такий схоластичний підхід до латинської мови не 
може бути корисним ані для студента, ні для викладача. Тому 
викладання латинської мови потребує принципових змін змісту та 
методики викладання. На думку освітян вивчення латинської мови 
студентами юридичних спеціальностей повинно містити з урахуванням 
обсягу навчального часу та фахового напряму студентів такі цілі: 1) 
ознайомлення з класичною античною культурою, що сприяє 
культурному розвитку студента; 2) ознайомлення із загальнонауковою 
термінологією латинського походження, що дозволяє на більш високому 
рівні користуватися як іноземними, так і рідною мовою; 3) оволодіння 
спеціальною (юридичною) лексикою латинського походження, що є 
необхідною умовою формування кваліфікованого фахівця [3]. 
Досягнення подібних цілей навчання сприятиме зацікавленості 
студентів у вивчені латинської мови, їхньому самостійному 
культурологічному пошуку, ознайомленню з менталітетом, образом 
мислення античності, збагаченню термінологічного запасу студента, 
досягненню вільного володіння рідною мовою та професійному 
зростанню в цілому тощо. 
Отже, латинська мова на юридичному факультеті одночасно із 
загальноосвітньою функцією виконує роль допоміжної дисципліни в 
підготовці фахівця-правознавця (будучи мовою писемних джерел 
римського права і міжнародною мовою правознавчої термінології). 
Загальноосвітнє значення вивчення латинської мови для юристів, як і 
для студентів інших гуманітарних спеціальностей, полягає в 
ознайомленні з античною культурою, історією, міфологією, витоками 
сучасної західної цивілізації. 
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SOME ASPECTS OF TEACHING PROFESSIONAL 
TERMINOLOGY TO STUDENTS OF 
NON-PHILOLOGICAL SPECIALTIES  
Krsek O.Ye. 
Volodymyr Dahl East Ukrainian  
National University 
University curricula must adapt their requirements in order to prepare 
students who should be successful on an increasingly competitive labor 
market, in the conditions of the growing importance of communication skills. 
The practice of different models of oral communication in the technical field 
will equip the students with the theoretical background and with the actual 
experience which will enable them to perform effectively in real 
communication situations.  
Teaching professional terminology to students of non-philological 
specialties has always been a subject of interest for researchers. Researchers 
of the problem under discussion (I.Berman, V.Bukhbinder, R.Carter, 
M.McCarthy, R.Ellis, R.Gairns, D.Gardner, V.Korostylov, M.Lewis, 
I.Nation, J. Nattinger, N.Schmitt, O.Tarnopolsky, L.Taylor and others) have 
made a great contribution to the methodology of teaching professional 
vocabulary 
J. Nattinger [2, 62] stresses that comprehension of vocabulary relies on 
strategies that permit learners to understand words and store them, to commit 
them to memory, while production concerns strategies that activate one’s 
storage by retrieving these words from memory, and using them in 
appropriate situations. I. Nation [3, 182] underlines two important factors 
affecting productive vocabulary use: knowledge and motivation. Productive 
knowledge of vocabulary requires more learning efforts than receptive 
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knowledge, the researcher claims. The necessity of applying stimulating, 
social, mnemonic, cognitive, metacognitive, and compensatory strategies in 
the process of teaching/learning target words has also been substantiated [5, 
172], because due to using these strategies learners are able to enrich 
significantly their vocabulary load in the process of mastering foreign 
languages. In that case we agree with N.Schmitt [4, 158], who resumes that 
patterns of strategy use can change over time as a learner either matures or 
becomes more proficient in the target language. At the same time we cannot 
expect that the student will be able to use his/her knowledge of linguistic 
rules (new words) for effective communication even if he/she has learned 
these rules (new words). Therefore, it is recommended that teachers teach 
vocabulary and grammar through contexts so that students can learn how to 
apply their knowledge into practice [6, 58]. Also it is evident that scholars 
and teachers must find the most effective ways to make students realize their 
potential in a close-to-real communication, which is or might be typical to 
future professional activity of learners.  
Engineers of transport technologies, railway transport specialists, 
operators of the dispatching service and transport handling charges, heads of 
general department/ transport department/dispatching service/traffic safety 
department/cargo handling terminal/container terminal/rail station,  research 
engineers, logistic specialists, for example, need to use English on everyday 
basis for communication on several levels. They need to use general English 
for communication with foreign partners, they need to master professional 
English to be able to solve business situations and write business 
correspondence in a competent way; and also technical English in order to 
solve technical details of their work. The field of English language to study 
largely depends on the specific job the specialist will be assigned to.  
In order students of non-philological specialties develop their activity 
effectively on the labor market after graduation from the university, they 
require good communication skills. As the purpose of this article was to 
consider the problem of teaching professional terminological vocabulary 
students of non-philological specialties, the practical implementation of terms 
in teaching English should be taken into account. Terminological vocabulary 
is not heterogeneous and boundaries between semi-official and professional-
slangy terms are unsteady and determined only conditionally. Professional 
common speech is the non-rationed form of the existence of special language 
means. So this fact causes some difficulties in the process of studying 
professional terminology. 
Professional language is a form of professional communication, which 
is the counterpart of the general or standard language. There is a correlation 
between vocabulary and everyday language. The words of ordinary language 
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are influenced by the terminology and this is how the professional vocabulary 
gets into the everyday language. This provides rather a various space for 
teachers and students who can lead the discussion on specific topics, using 
both common language and technical terms. 
According to the theory of terminology, there are a number of social, 
practical and even completely random reasons terminology converges in 
particular directions. First, a term must be descriptive. The term should 
describe the object or process in the best possible way being it a noun, verb or 
an adjective. If possible, it should be associative – when hearing or reading 
the term the listener or reader should make the “correct” associations. Further, 
the term should be unambiguous and distinctive reducing the chance of 
mistaking it for a different term. Also, the term must be practical in terms of 
length and pronunciation. A long term can be hard to read, and if it is difficult 
to pronounce then the “users” of the terminology will probably adopt a 
shorter term instead. The practicability of a term is also related to the context 
in which the term will be used. A term should be memorable. A memorable 
term is more likely to survive and become “standard”.  
D. Dannels [4, 255] identifies five important features related to 
speaking in the field of engineering. These are: 1. Simplicity. A technical 
speech in the field of engineering should be primarily simple, devoid of 
figures of speech, without stylistic ornaments and figurative meaning. 2. 
Persuasiveness. A good technical speaker should attract the audience and 
convince them. 3. Results-oriented. The production of any communicative act 
in the sphere of engineering is directly linked to a certain result. 4. 
Numerically-rich. Engineering is traditionally a domain of figures. 5. Visually 
sophisticated. For the most part, the specific technical communication acts 
make intensive use of a varied range of visual aids such as posters, power-
point presentations, tables, charts, diagrams etc. 
In teaching English terminology we use different procedures and 
methods: introduction to professional texts, reading, listening, speaking 
(discussion, dialogue, interview), exercises (various thematic exercises, that 
contain specific terminology are included in the teaching process); 6. self-
study; 7. presentations. 
 Participating in different activities, such as role-plays, simulations, 
discussions, etc., being involved in a close-to-real communication, which is 
based on the materials from authentic texts for reading and listening, having 
strong motivation for multiple repetition of new words in different contexts, 
students can acquire professional terminology and form their vocabulary 
competence, thus enhancing the effectiveness of their foreign language 
learning. 
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МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
 МОВНОЇ ОСВІТИ 
Модестова Т.В. 
Східноукраїнський національний університет 
 імені Володимира Даля 
“IELTS відкриває двері світу” 
Актуальність. Розгляд питання перспективи розвитку наукових 
досліджень в контексті глобалізаційних змін, зокрема, в сфері освіти та 
міжкультурної комунікації, передбачає дослідження проблеми мовної 
освіти в ХХІ столітті . В першу чергу, мова йдеться про спроможність 
дослідників бути повноцінними учасниками на міжнародній арені. В 
зазначеному контексті, необхідність володіння англійською мовою як 
інструментом міжнародного спілкування визначено одним з пріоритетів 
державної освітньої політики України.  
Спираючись на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти 
вітчизняна нормативно-законодавча база визначає рівень В2 володіння 
іноземною мовою як мінімальний достатній для здійснення повноцінної 
міжнародної діяльності. З метою визначення рівня володіння 
англійською мовою використовуються різні тестові системи. Офіційний 
сайт Британської ради в Україні засвідчує, що IELTS (International 
English Language Testing System) – на сьогодні, є найпопулярнішим у 
світі екзаменом з англійської мови, який складають більш ніж два 
мільйони осіб кожного року [1].  
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IELTS є актуальною системою оцінювання рівня володіння 
іноземною мовою для студентів, викладачів, дослідників та 
адміністративного складу вітчизняної вищої школи. Адже, система 
має на меті оцінити здатність використовувати англійську мову 
аплікантами, які планують навчатися або працювати там, де англійська є 
мовою спілкування. Результати IELTS визнаються по всьому світу серед 
більше ніж 9,000 організацій: університетів, міжнародних компаній, 
професійних асоціацій, міграційних служб та інших державних органів 
[2].  
Перевагами IELTS є: доступність та зручність – процедура 
тестування є доступною чотири рази кожного місяця в більше ніж 130 
країнах світу [3]; орієнтація на міжнародний контекст – зміст IELTS 
сфокусовано на міжнародному контенті. Інформаційні джерела та 
завдання тесту демонструють все різноманіття англомовного світу. 
Зокрема, акценти носіїв мови з Північної Америки, Австралії, Нової 
Зеландії, Британії тощо; а усні та письмові відповіді приймаються з 
урахуванням всіх варіантів офіційно затверджених відмінностей; 
валідність та надійність – тест розроблено та постійно 
вдосконалюється спільними зусиллями провідних експертів 
Кембріджського університету, Британської Ради та «IDP: IELTS 
Australia» [4];. відповідність Загальноєвропейським рекомендаціям з 
мовної освіти – результати тестування чітко та прозоро корелюються з 
рівнями володіння мовою за «CEFR», стимулюючи, таким чином, 
академічну та професійну мобільність [5]. Крім того, немає таких опцій 
як «здав» чи «не здав» тест. Система має діагностичний характер та 
передбачає визначення рівнів від 1 (найнижчий) до 9 (найвищий) [6]. 
IELTS має різні формати відповідно до особистих потреб. 
Система передбачає два основні режими тестування: Академічний або 
Загальний. Цільовою аудиторією академічного модулю є ті, хто планує 
отримувати вищу освіту або працювати за спеціальністю за кордоном. 
Результати загального модулю визнаються міграційними службами 
англомовних країн: Австралії, Канади, Нової Зеландії, Великобританії та 
США. Також, зазначений модуль є актуальним для отримання освіти 
нижче університетського рівня у вище вказаних країнах.  
Хоча кожна організація встановлює власні вимоги щодо 
необхідного рівня володіння англійською мовою, узагальнена схема 
тестування є однаковою. Вона містить такі розділи: аудіювання, 
говоріння, читання та письмо. Тестування аудіювання, читання та 
письма відбувається протягом одного дня. Порядок проходження 
тестових розділів може варіюватися. Перерви між відповідними 
частинами не передбачаються. Перевірка говоріння може бути 
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призначена в період до семи днів до або після проходження вище 
зазначених частин тесту. Для аплікантів, які мають особливі потреби, 
(зокрема, вади зору, слуху, мовлення або розумової діяльності) 
забезпечуються відповідні умови. Наприклад, надання тестових 
матеріалів шрифтом Брейля, спеціальні версії аудіювання з 
відповідними паузами та перервами, читанням по губах, а також, 
матеріали з використанням збільшеного шрифту тощо [7]. 
IELTS передбачає комплексне тестування іншомовних 
навичок у відповідному контексті. Аудіювання триває приблизно 30 
хвилин (плюс 10 хв. передбачених на перехід від однієї діяльності до 
іншої) та містить 40 завдань такого типу: запитання з опцією 
багатоваріантного вибору, співставлення, визначення типу плану, карти, 
діаграми, заповнення форми, анкети, таблиці, схеми, ведення нотаток, 
конспекту, доповнення речення, запитання з опцією короткої відповіді. 
Читання займає 60 хвилин (без додаткового часу на перехід від 
одного типу завдання до іншого) та містить 60 позицій такого типу: 
запитання з опцією багатоваріантного вибору, завдання на визначення 
наявності необхідної інформації або позиції автора (в форматі «Так», 
«Ні», «Не можливо визначити»), співставлення інформаційних блоків, 
заголовків, характеристик, частин речення, доповнення конспекту, 
ствердження, нотаток, таблиці, схеми, діаграми, запитання з опцією 
короткої відповіді.  
Письмо триває 60 хвилин та складається з двох завдань. Завдання 
1 передбачає, принаймні, 150 слів, Завдання 2 – мінімум 250 слів. 
Інструкцією до першого завдання академічного модулю може бути 
таким: описати власними словами, підбити підсумки або пояснити 
надану інформацію у вигляді графіку, таблиці, схеми або діаграми. 
Також, завдання може передбачати опис та пояснення даних, опис 
етапів певного процесу, як щось працює або опис певного об’єкту або 
події. Друге завдання – це есе-відповідь стосовно наданої точки зору, 
аргументу або проблеми. Перше завдання загального модулю презентує 
ситуацію, коли потрібно надати інформаційний запит або пояснити 
наявну ситуацію. Передбачається особистий, напів-формальний або 
нейтральний стиль листування. Друге завдання передбачає есе, яке 
відображає аргументовану думку апліканта стосовно запропонованої 
точки зору, аргументу або проблеми. Формат допускає трохи меншу 
формальність стилю порівняно з академічним модулем та передбачає 
загальну тематику.  
Говоріння – 11—14 хв. Містить 3 частини: 1. «Початок» (4—5 
хв.). Екзаменатор та аплікант представляються один одному, аплікант 
надає підтвердження щодо особистих даних. Також, пропонується 
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декілька запитань загального характеру. Наприклад, стосовно родини, 
дому, роботи, навчання або особистих інтересів (3—4 хв.); 2. «Виступ» 
(1—2 хв.). Екзаменатор дає картку із конкретним завданням. Надається 
хвилина на підготовку виступу. Можна використовувати олівець та 
папір для створення нотаток. Завдання передбачає 1—2 хвилини 
тематично спрямованого виступу. Додатково, потрібно відповісти на 
одне або два запитання по тій самій темі; 3. «Дискусія» (4—5 хв.). 
Пропонуються додаткові запитання, пов’язані з тематикою другої 
частини, які надають можливість обговорити більш абстрактні питання 
та ідеї. 
Висновки. Відповідна підготовка та проходження міжнародного 
тестування з метою підтвердження рівня володіння англійською мовою 
надає цінний досвід міжнародної взаємодії, знайомить з міжнародними 
стандартами забезпечення якості оцінювання, а також, надає можливості 
щодо подальшого розвитку особистого потенціалу студентів, 
викладачів, представників адміністративного складу ВНЗ України, а 
також, вітчизняних дослідників в міжнародному масштабі.  
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ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ АІКТ 
ЯК ІНТСТРУМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 
Олексієнко Р.В. 
Східноукраїнський національний університет 
 імені Володимира Даля 
Постановка проблеми. Розвиток адаптивних інформаційно-
комунікаційних технологій (АІКТ) відкриває нові можливості для їх 
використання у процесі навчання майбутніх перекладачів. Однак, 
виникає проблема безпосереднього використання віртуальних засобів 
АІКТ, тобто розробка практичних методів застосування віртуальних 
засобів АІКТ у процесі навчання майбутніх перекладачів. 
Аналіз наукових джерел. Проблеми використання засобів АІКТ 
та інтернету у процесі навчання у своїх роботах розглядали такі 
дослідники як О. П. Завада, Є. С. Задоя, В.Богатир, А.Б. Кочарян, Н.І. 
Гущина, В. П. Тронь, G. Bothun, S. D.  Kevan, C.J. Kim, R. Santiago, P. 
Twining та інші. 
Існуючі дослідження [1] доводять можливість використання 
засобів АІКТ у процесі навчання, включаючи засоби, які є доступними і 
викладачам і студентам, такі як мобільні телефони, ноутбуки, чати. [2]. 
Важливим інструментом АІКТ є відео конференції, за допомогою 
яких може проводитись миттєвий обмін аудіо та відео матеріалами через 
комп’ютери, що сприяє ефективній комунікації між користувачами 
інтернет [3]. Однак, Skype, інтернет чати та відео конференції мають 
бути адаптовані до використання у процесі навчання майбутніх 
перекладачів та до індивідуальних особливостей студентів, але ця тема є 
малодослідженою.  
Таким чином, існуючи дослідження розкривають можливість 
використання таких віртуальних засобів АІКТ у навчанні як Skype, 
соціальні мережі, чати та інші. Однак, невирішеною залишається 
проблем адаптації цих віртуальних засобів навчання до потреб студентів 
перекладачів. Тому перспективним для подальшого дослідження є 
аналіз механізмів адаптації віртуальних засобів АІКТ до індивідуальних 
потреб майбутніх перекладачів. 
Цілі статті: проаналізувати механізми використання віртуальних 
засобів АІКТ для створення ефективного навчального середовища і 
успішної професійної підготовки майбутніх перекладачів та адаптації 
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існуючих віртуальних засобів АІКТ до індивідуальних потреб студентів 
перекладачів.  
Виклад основного матеріалу. Cтворивши віртуальне 
середовище за допомогою АІКТ викладач може стимулювати студентів 
використовувати пошукові системи для виконання завдань і 
професійного розвитку майбутніх перекладачів у межах віртуального 
середовища. З іншого боку, пошукові системи можуть сприяти 
створенню віртуального середовища за допомогою АІКТ. Викладач 
може дати студентам завдання знайти інформацію, що відповідає 
певним критеріям, а студенти можуть використовувати пошукові 
системи, щоб знайти цю інформацію і, таким чином, виконати завдання. 
Звідси стає очевидним, що пошукові системи можуть становити 
невід’ємну частину віртуального середовища створеного за допомогою 
АІКТ.  
Електронна пошта може використовуватися для віртуального 
листування та спілкування не лише між студентами або студентами та 
викладачами, але також між студентами та носіями мови, яку вони 
вивчають.  
Інтернет чати дозволяють створити віртуальне середовище, в 
якому майбутні перекладачі можуть спілкуватися з носіями мови. 
Голосові чати мають суттєву перевагу порівняно із звичайними інтернет 
чатами, адже вони забезпечують можливість живого, голосового 
спілкування.  
Відео конференції сприяють професійному розвитку майбутніх 
перекладачів, адже вони можуть розвивати свої професійні навички у 
процесі живого спілкування. Технологія використання відео 
конференцій вже є частково використаною у процесі навчання у СНУ ім. 
В. Даля. Їх лише треба адаптувати для використання у професійній 
підготовці майбутніх перекладачів. У СНУ ім. В. Даля упроваджується 
дистанційна форма навчання з використанням відео конференції. У 
грудні 2005 року викладачі англійської мови, комп'ютерних технологій і 
менеджменту провели ряд консультацій в режимі on-line пов'язаних з 
методичною і технічною організацією телеконференцій. В рамках угоди 
між Східноукраїнським національним університетом ім.  В.  Даля і 
Вищою школою бізнесу Northumbria University (Ньюкасл, 
Великобританія) професором Пітером Шортом був прочитаний 
спецкурс “European Marketplaces” для студентів економічних 
спеціальностей.  Спецкурс був прочитаний з відео студії Northumbria 
University  в режимі on-line.  В ході лекцій Пітер Шорт ставив питання 
студентам для контролю розуміння почутого матеріалу,  потім він 
відповів на питання, які їх цікавили.  
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Відпрацьована технологія використання відео конференції була 
використана під час роботи Четвертої міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні тенденції в комп'ютеризованому навчанні 
іноземним мовам» (1-2 червня 2006 року, м. Луганськ). Професорами П. 
Шортом і Т. Ніколном були прочитані доповіді з Великобританії в 
режимі on-line. Після закінчення доповідей,  Пітер Шорт і Тім Ніколн 
відповіли на питання своїх зарубіжних колег. Подібні телеконференції 
та методи обміну інформацією можна використовувати і в процесі 
підготовки майбутніх перекладачів для підвищення їхньої компетенції 
та вдосконалення сприйняття мови на слух. Також можна пробувати 
свої здібності як перекладача-синхроніста. 
Також викладачі можуть використовувати простіші технології для 
створення віртуального середовища для професійної підготовки 
майбутніх перекладачів, наприклад, сюжети або гру у віртуальній 
реальності, задіявши тим самим всі канали сприйняття інформації 
студента, то можна досягти неймовірно високих результатів знань та 
вмінь за досить короткий термін. Такі віртуальні сюжети чи ігри повинні 
бути адаптивними, тобто невимушеними, які б спонукали студента до 
діалогу у віртуальній реальності [4]. Мотивація зазвичай з’являється при 
конкуренції та при невимушених діалогах. Наприклад, у віртуальній грі 
є декілька рівнів, які слід пройти. Але без знання певних лексичних та 
граматичних одиниць це зробити неможливо. Таким чином, велике 
прагнення перейти на наступний рівень мотивуватиме студентів до 
вивчення необхідної інформації з іноземної мови. Таке навчання є 
адаптивним, яке ґрунтується на віртуальних засобах АІКТ. 
Висновки. Таким чином, проведене дослідження виявило той 
факт, що існуючи віртуальні засоби АІКТ мають потенціал для 
використання у професійній підготовці майбутніх перекладачів. В цьому 
контексті перспективними є використання чатів, соціальних мереж, 
Skype, та інших технологій. Однак, виникає проблема адаптації цих 
технологій до індивідуальних потреб студентів та їхнього рівня освіти, 
вмінь та навичок. 
Перспективами подальших досліджень є: пошук ефективних 
шляхів адаптації існуючих віртуальних засобів АІКТ до індивідуальних 
потреб студентів перекладачів; розробка програм використання АІКТ та 
інтернету у професійній підготовці перекладачів. 
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РОЛЬ ТЕМПЕРАМЕНТУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 
Пліско В.В.   
Науковий керівник: Козьменко О.І.  
Східноукраїнській національний університет  
імені Володимира Даля 
Навчальна діяльність висуває вимоги не лише до знань і рівня 
розумового та емоційно-вольового розвитку особистості, а й до 
типологічних особливостей нервової системи, а отже, до темпераменту 
людини. 
Темперамент - це індивідуальні особливості людини, що 
визначають динаміку її психічної діяльності і поведінки. До 
властивостей темпераменту відносять активність, стриманість, 
швидкість виникнення і зміну почуттів, настрій, стан тривоги, 
занепокоєння. Крім того, працездатність, швидкість включення в нову 
діяльність, ригідність, швидкість засвоєння, екстра-, інтроверсія також 
характеризують темперамент [3]. У «чистому» вигляді кожен тип 
темпераменту зустрічається рідко. Більшість людей поєднують у собі 
риси різних типів. Усі типи темпераменту мають свої позитивні та 
негативні сторони. Так, позитивні якості холерика - активність, 
пристрасність, енергійність; сангвініка - рухливість, емоційність, 
чуйність; флегматика - витримка, спокій; меланхоліка - глибина та 
стійкість почуттів, емоційна чутливість. Разом з тим холерики можуть 
бути нестриманими, різкими, афективними; сангвініки - недостатньо 
зосередженими, легковажними та поверховими; флегматики - млявими, 
байдужими; меланхоліки - сором'язливими, замкнутими. А тому 
завдання педагогів вищих навчальних закладів полягає в тому, щоб 
виявити особливості прояву темпераменту студента, спираючись на 
його позитивні сторони, намагатися перебороти негативні прояви. 
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У більшості випадків риси темпераменту, надаючи своєрідності 
процесу навчальної діяльності, не впливають на її кінцеву 
продуктивність. Недоліки темпераменту можна компенсувати 
спеціальною підготовкою, вольовими зусиллями та захопленістю. 
Існують чотири шляхи пристосування темпераменту до вимог 
навчальної діяльності. Перший шлях - професійний відбір, одне із 
завдань якого - не допустити до навчання даної діяльності осіб, які не 
володіють необхідними властивостями темпераменту. Даний спосіб 
можливий лише тільки при профорієнтаційному відборі кандидатів на 
навчання професії, що пред'являють підвищені вимоги до властивостей 
особистості. 
Другий шлях пристосування темпераменту до професійного 
навчання полягає в індивідуалізації пропонованих до студентів вимог, 
умов і способів роботи (індивідуальний підхід). 
Третій шлях полягає в подоланні негативного впливу 
темпераменту за допомогою формування позитивного ставлення до 
навчальної діяльності і відповідних мотивів. 
Четвертий, головний і найбільш універсальний шлях 
пристосування темпераменту до вимог професійної освіти - формування 
її індивідуального стилю. Під індивідуальним стилем діяльності 
розуміють таку індивідуальну систему прийомів і способів дії, яка 
характерна для даної людини і доцільна для досягнення успішних 
результатів навчальної діяльності [1]. 
Оскільки професійна освіта висуває до психіки людини і її 
динамічним особливостям певні вимоги, треба зазначити, що немає 
темпераментів, що ідеально підходять для всіх видів учбової діяльності. 
Вважається, що люди холеричного темпераменту більш придатні для 
активної діяльності, тому використання методів активного навчання є 
найбільш для них доцільним, сангвініки - для організаторської 
діяльності (можна застосовувати усі методи навчання), меланхоліки - 
для творчої діяльності в науці, (наприклад, метод проектів сприятиме 
навчанню), флегматики - для планомірного і плідного навчання (можна 
використовувати елементи програмованого навчання). Використання 
цих особливостей у навчанні сприяє виробленню індивідуального 
стилю, коли людина активно шукає прийомів та засобів, що допоможуть 
досягти найкращих результатів.  
При формуванні індивідуального стилю потрібно свідомо і 
творчо ставитися до виконуваної роботи. Студент обирає такі прийоми і 
способи виконання дії, які найбільшою мірою відповідають його 
темпераменту. Найбільш відповідні темпераменту прийоми і способи дії 
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залежать від обумовлених темпераментом часто абсолютно 
мимовільних і непідзвітних форм реагування та особливостей руху.  
Індивідуальний стиль не має стихійний прояв. Він формується в 
процесі навчання. Перші зачатки формування індивідуального стилю 
навчальної діяльності простежуються вже в старшому дошкільному віці 
при вирішенні практичних завдань ігрового характеру. 
Ядро індивідуального стилю визначає комплекс наявних у 
людини властивостей нервової системи. Серед тих особливостей, які 
відносяться до самого стилю, можна виділити дві групи: 
1. Ті, що людина отримує в процесі емпіричної діяльності та що 
носять компенсаторний характер по відношенню до недоліків 
індивідуальних властивостей нервової системи людини. 
2. Ті, що сприяють максимальному використанню наявних у 
людини задатків і здібностей, в тому числі корисних властивостей 
нервової системи [1]. 
Продуктивність роботи студента також тісно пов'язана з 
особливостями його темпераменту. Так, особлива рухливість сангвініка 
може принести додатковий ефект, якщо навчання вимагає від нього 
частого переходу від одного роду занять до іншого, оперативності в 
прийнятті рішень, а одноманітність, регламентованість діяльності, 
навпаки, приводить його до швидкої втомленості. Флегматики і 
меланхоліки, навпаки, в умовах суворої регламентації і монотонної 
учбової діяльності виявляють велику продуктивність і опірність 
стомленню, ніж холерики і сангвініки. 
Психологи вважають, що роль темпераменту в навчанні також 
полягає в тому, що від нього залежить вплив на діяльність різних 
психічних станів, що викликаються неприємною обстановкою, 
емоціогенними факторами, педагогічними впливами. Від темпераменту 
залежить вплив різних чинників, що визначають рівень нервово-
психічної напруги (наприклад, оцінка діяльності, очікування контролю 
діяльності, прискорення темпу роботи, дисциплінарні впливу і т.п.) [3]. 
Отже, стиль навчальної діяльності кожної людини значною мірою 
залежить від типу вищої нервової діяльності, що входить до структури її 
темпераменту. Тому, у професійній підготовці до праці людині потрібно 
зважати на особливості темпераменту та використовувати відповідні 
методи, засоби та форми навчання для оптимізації педагогічного 
процесу. 
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Nowadays, in the era of globalization, there is no alternative but to 
overcome language barriers, especially in the professional sphere. The 
training of highly qualified specialists with professionally oriented foreign 
language competence acquires special significance. 
The aim of this paper is to actualize the problem of professionally 
oriented foreign language competence and emphasize its importance in terms 
of competitiveness of the future specialist. 
According to UNESCO statement “poor language skills are a serious 
obstacle to seizing professional opportunities abroad and in enterprises or 
organizations active at international level” [1, p.1]. 
Due to the expansion of international economic relations, the ever 
increasing number of joint companies, the constant development of global 
computer networks and the need to use foreign technologies and equipment, 
enhancing foreign language competence has become one of the main 
priorities of modern educational system.  
A competitive labor market specialist should possess the abilities for 
personal self expression and high level of personal potential due to 
professional qualification training, personal qualities, as well as the ability to 
successfully represent himself in the competitive struggle for the workplace. 
Everything mentioned above leads to an increased need for specialists 
capable of carrying out foreign language communication and establishing 
effective professional activities in the field of international communication. 
Speaking of future specialists’ competitiveness in the labor market, it is 
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difficult to overestimate the importance of professionally oriented foreign 
language competence. 
Professionally oriented approach to teaching a foreign language in non 
linguistic departments has become particularly relevant. It provides for the 
formation of foreign communication ability in specific professional and 
business situations, taking into account the peculiarities of the future working 
sphere.  
Professionally oriented foreign language teaching is understood as the 
process of learning based on the needs of students in the foreign language 
study, dictated by the peculiarities of the future profession. It involves the 
combination of mastering professionally oriented foreign language and the 
development of students’ personal qualities, and acquiring special skills based 
on professional and linguistic knowledge [3, p.3]. 
The essence of professionally oriented foreign language teaching lies 
in its integration with specialized disciplines in order to obtain additional 
professional knowledge and the formation of professionally significant 
foreign language competence. Foreign language mastery is one of the key 
components of professional competence and is absolutely necessary for the 
effective professional tasks’ solution. The specialists with a high level of 
foreign language competence are in great demand. Thus, the educational 
process should be formed in such a way, to make the future graduate adapted 
and implemented within the working community, where foreign language 
fluency is required [6]  
The term "professionally oriented foreign language learning" is used to 
describe the process of teaching a foreign language in a non-linguistic 
university, which involves reading the literature on the specialty, studying 
professional vocabulary and terminology, as well as communication in the 
field of professional activity [4, p.33]. 
It is absolutely necessary that training involves the development of 
such a level of communicative competence that would provide opportunities 
for the future specialists to cope with professional tasks successfully. The 
structure of the professionally oriented foreign language communicative 
competence includes all basic components of the communicative competence: 
cultural, language and speech, strategic, compensatory, and socio-cultural 
competences [2, p.93].  
Considering foreign language as a means of developing professional 
orientation of the future specialist, the study of professionally oriented 
language material establishes two-way communication between the desire of 
students to acquire professional knowledge and success of language learning 
[5, p.3].  
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Thus, professionally oriented foreign language teaching in non-
linguistic departments should be based on a new approach to the training 
content selection. It should be focused on the latest developments and should 
reflect scientific advances that directly affect the professional interests of 
students, giving them opportunities for professional growth. The content of 
professionally oriented foreign language teaching can be viewed as a complex 
of knowledge and skills students should acquire in the process of learning and 
the aim of a particular educational level. The selection of foreign language 
teaching content should promote versatile personality formation as well as 
prepare the student for the future professional activities.  
Taking into account everything mentioned in this paper, it is possible 
to draw a conclusion that the level of mastering professionally oriented 
foreign language competence should enable effective communication in the 
professional sphere and increase the competitiveness of the future specialist in 
the labor market. 
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АДАПТАЦІЯ ІММІГРАНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У ОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДАМИ США ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ 
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Соболь О.М. 
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 імені Володимира Даля 
В історії освітньої політики США простежується кілька етапів 
ідеологічного осмислення проблеми навчання дітей іммігрантів. 
Американське поліетнічне суспільство, створене на іммігрантських 
засадах, спочатку відводило домінуючу роль системі ідеологічних, 
політичних і культурних цінностей англосаксів, а етнічним стандартом 
були WASPs – White-Anglo-Saxon-Protestants – білі протестанти 
англосаксонського походження. Від бажаючих стати громадянами 
країни, згідно стандартизованих правил натуралізації 1790 р. (Uniform 
Rule of Naturalization), вимагалося знання американської історії і 
розуміння англійської мови [6, с. 131].  
Необхідно зазначити, що державна школа XIX століття мала на 
увазі асиміляцію мовців, які розмовляють іншою мовою, а не 
англійською. Однак багато шкіл пропонували білінгвальні програми. 
Вільям Херріс, голова департаменту освіти Сент-Луїса, виступав за 
білінгвальне навчання, кажучи в 1870-х роках, що «національна пам'ять 
і прагнення, сімейні традиції, звичаї і звички, моральні та релігійні 
установки не можуть бути раптово пересунуті або змінені без згубного 
ослаблення особистості» [7, с. 675].  
Згідно з головою департаменту освіти Сан-Франциско, тільки 
проведення занять рідною мовою залучає іммігрантів до навчання в 
державних школах, де «під керівництвом американських учителів» у 
них формується справжня американська громадянська позиція [7, с. 
676].  
Освіта була основним механізмом проведення політики 
американізації. Було необхідно створювати закони про ефективне 
обов'язкове відвідування державних шкіл. Як вважав один із провідних 
педагогів того періоду Елвуд П. Кабберлей, дитина починає належати 
більше державі, ніж батькам, і в інтересах і обов'язках держави дати 
дитині освіту, щоб та стала американцем [8, с. 14]. Він відзначав, що 
іммігранти «прагнуть селитися компактними групами і зберігати свої 
традиції. Наше завдання полягає в тому, щоб розсіяти ці групи, 
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асимілювати їх і зробити їх частиною нашої американської раси, 
прищепити їх дітям, наскільки це можливо, англосаксонські уявлення 
закону, порядку, уряду і повагу до наших демократичних інститутів ...» 
[4, с. 4-5]. Така позиція є прикладом формування в другій половині XIX 
століття концепції етносоціального розвитку країни – 
англоконформизма, яка, на думку М. Гордона, теоретика 
етнонаціональних проблем США, об'єднує безліч точок зору на 
асиміляцію іммігрантів, що сходяться на тому, що англійські інститути, 
мова і культура повинні стати домінуючими і служити зразком для 
наслідування іншим переселенцям [2, с. 25].  
На початку XX століття визнання отримує концепція 
«плавильного котла». Головним стрижнем нової концепції стає ідея 
освіти етнічної спільності в ході «перемелювання» як представників 
ядра американської нації, так і різних іммігрантських груп. Відповідно 
до цієї теорії всі іммігрантські групи, змішуючись, утворюють єдину 
американську націю, єдину американську культуру, що відрізняється від 
тих націй і культур, з яких вийшли іммігранти [2, с. 38].  
Національні конференції управління освітою США 
«Американізація через освіту», що проводилися в 1917 і 1918 роках, не 
тільки підкреслювали необхідність вивчення англійської дітьми 
іммігрантів, але й вимагали обов'язкового відвідування їх батьками 
вечірніх занять [6, с. 136].  
У 1920-30-х роках під впливом «Руху за прогресивну освіту» 
виникли перші програми крос-культурного навчання, орієнтовані на 
залучення учнів до родових цінностей етнічної культури.  
На тлі економічних і соціально-політичних змін в академічних 
колах США з'являється рух за міжкультурну / міжгрупову освіту 
(intercultural / intergroup education movement), головним завданням якого 
було зменшення расових забобонів. Реалізацію поставлених цілей 
міжгрупової освіти здійснювали два проекти: Міжгрупова освіта в 
школах, які співпрацюють (Intergroup Education in Cooperating Schools 
project) і Вивчення міжгрупових відносин в коледжах (College Study in 
Intergroup Relations). Перший проект був спрямований на зміни в 
навчальних програмах у початковій і середній школах; другий, який 
фінансується Американською освітньою радою, звернений до 
поліпшення міжгрупового компонента в підготовці вчителів.  
1960-70-ті роки стали періодом глибоких соціальних змін, що 
активізували боротьбу етнічних груп і національних меншин за 
громадянські права проти дискримінації. Акції протесту, які набули в 
той період масового поширення, викликали зростання етнічної 
самосвідомості. Ухвалення закону 1964 року «Про громадянські права», 
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що забороняв будь-який вид дискримінації, і 1965 року «Про виборчі 
права», сприяло посиленню етномобілізаційних рухів в американському 
суспільстві.  
Концепція культурного плюралізму, що утвердилася в 60-х роках, 
виникла ще на початку XX століття. Філософи і письменники (Г. Колен, 
Р. Боурн і Дж. Дречслер) – противники асиміляційної політики щодо 
іммігрантів, виступали за культурну демократію і право іммігрантів 
зберігати свої національні інститути в американському суспільстві. 
Вони стверджували, що етнічна культура, будучи по суті унікальною, 
також вносить неоціненний вклад у суспільство в цілому [4, с. 5]. Але в 
той період визнання отримала концепція «плавильного котла».  
Важливим кроком у напрямку визнання культурного плюралізму 
стало офіційне схвалення концепції двомовності.  
У 1968 році Конгрес США прийняв закон про двомовне навчання, 
згідно з яким у деяких штатах (переважно на Південно-Заході США) у 
школах були введені «демонстраційні проекти», які передбачали 
вивчення дітьми в початкових класах рідної мови та її використання в 
процесі навчання [2, с. 72]. Закон передбачав надання фінансової та 
іншої допомоги шкільним округам на розробку і проведення програм 
двомовного навчання.  
У результаті прийняття законів про двомовне навчання і тиску 
знизу істотно розширилася сама концепція білінгвального навчання – 
від допоміжних програм до вивчення мови, культурної та історичної 
спадщини різних меншин США [3, с. 203].  
З кінця 60-х років почали вводити програми вивчення історії і 
культури основних расових і етнічних груп. У 1972 році Конгресом 
США був прийнятий закон про вивчення етнічної спадщини населення 
США, який передбачав виділення федеральних асигнувань для 
створення у вищих навчальних закладах факультетів з етнічних 
досліджень, упровадження в середніх навчальних закладах відповідних 
курсів і програм. У ряді навчальних закладів виникли спеціальні центри, 
факультети або кафедри етнічних досліджень [1, с. 204].  
Один із дослідників проблем освіти мігрантів в США Дж. Ф. Дей 
так відгукувався про ситуацію в цілому: «Деякі проблеми освіти 
мігрантів лежать у самій системі освіти США. Але велика їх частина 
закладена в нашому суспільстві. Коли негативні наслідки міграції 
переважують позитивні, – усе це відбувається через соціальні проблеми, 
бідність, расизм, етнокультурні відмінності та забобони. Специфічні 
проблеми освіти не будуть вирішені доти, поки головну увагу не буде 
націлено на вирішення основних проблем суспільства» [5, с. 1].  
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Еволюція освітньої політики США відносно дітей іммігрантів 
визначалася в основному соціальними факторами: десегрегацією, рухом 
за громадянські права, вимогами етнічних меншин включити в програми 
навчання курси з їх історії і культури, вивчення рідної мови, прагненням 
запобігти конфліктам на расовому та етнічному ґрунті.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
Солопова Т.Г. 
Восточноукраинский национальный  
университет имени Владимира Даля 
Социальные, экономические, политические и культурные  
изменения, произошедшие за последние несколько десятилетий, 
выдвигают новые требования к профессиональному обучению будущих 
специалистов. 
Интеграция Украины в европейское образовательное 
пространство требует от современных специалистов адаптации к 
поликультурной и многоязычной среде для реализации личных и 
профессиональных потребностей. В связи с тем, что границы государств 
перестают быть преградой для активного общения профессионалов, а 
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обмен информацией и опытом деятельности становится необходимым 
условием продуктивной и эффективной работы, знание иностранного 
языка является нормой и условием для получения престижной и хорошо 
оплачиваемой работы. Этот факт ставит перед преподавателем 
иностранного языка в неязыковых вузах задачу сделать своих 
выпускников конкурентоспособными и готовыми к творческой 
деятельности, а значит, модернизировать и активизировать методы и 
подходы к преподаванию иностранного языка. 
В последнее время вопрос изучения иностранного языка 
специалистами разных областей науки поднимается в работах как 
отечественных ученых (Д. Демченко, О. Нитенко, Л. Павленко, 
Н. Максименко и др.), так и зарубежных (Дж. Трим. П. Хил, Дж. Хармер 
и др.). 
Будущее современного специалиста трудно представить без 
сформированных у него умений зрелого профессионально 
ориентированного чтения. Особенная роль чтения как вида речевой 
деятельности в овладении иностранным языком общепризнанна, и 
поэтому не удивительно, что в методике преподавания иностранных 
языков ему уделяется особенное внимание. 
В процессе чтения формирование когнитивной стратегии у 
студентов происходит на всех этапах работы с текстом: предтекстовом 
уровне, на этапе работы с текстом непосредственно и при выполнении 
послетекстовых заданий. На первом этапе работы идет становление 
информативной основы с привлечением фоновых знаний студентов по 
данной теме путем постановки вопросов типа What do you know about… 
What do you think about… What can you tell about…Работа над самим 
текстом предполагает контекстуализацию коммуникативных 
фрагментов текста на уровне предложений: выборочный перевод 
коммуникативных фрагментов с новой специальной лексикой, выбор 
правильного/ неправильного высказывания, текстовые упражнения на 
основе множественного выбора типа Complete,  Give the synonym 
(antonym), Choose the right variant, а также беседы и т. п. 
Заключительный послетекстовый этап работы предполагает 
трансформацию текстов различными способами с целью внесения новой 
текстовой информации в информативную среду студента (диалоги, 
пересказы, аннотации и т. д.). Создание студентами новых текстов на 
базе авторских обогащает концептуальную систему обучаемых. Только 
в таком случае чтение превращается из цели обучения в способ 
обучения. 
Развивая навыки понимания, необходимо принимать во внимание 
факторы, участвующие в процессе восприятия. Процесс понимания — 
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это процесс взаимодействия между тем, что обучаемый читает или 
слышит, и его предыдущими знаниями и опытом. Следовательно, кроме 
знания грамматики и словаря изучаемого языка, важными являются и 
знания о мире, и знание конкретной темы текста или сообщения: чем 
лучше обучаемые знают тему, тем выше их способность предугадать, а 
затем понять содержание текста или высказывания. Преподаватель 
должен учитывать эти факторы при построении процесса обучения, а 
именно при выборе текстов и заданий к ним. 
Эффективность подготовки специалиста любого профиля 
находится в прямой зависимости от того, насколько полно в процессе 
этой подготовки учитываются особенности его профессиональной 
деятельности. Поэтому, решая вопрос о задачах обучения чтению на 
иностранном языке, необходимо, прежде всего, выяснить, каковы же 
профессиональные потребности специалиста в этой области: каковы 
наиболее частые случаи его обращения к литературе на иностранном 
языке и какие цели он при этом преследует; другими словами, выявить 
потенциальные ситуации чтения, в которых может оказаться 
специалист. Это позволит установить, во-первых, какие из видов чтения 
ему необходимы, а, во-вторых, какие ситуации чтения нужно 
предусматривать, создавать в процессе обучения. 
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МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 
ТУРИЗМ І СФЕРА ПОСЛУГ 
 
INTELLIGENT AND COGNITIVE TECHNOLOGIES 
IN EDUCATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC 
RELATIONS STUDENTS AND HUMAN RESOURCE 
DEVELOPMENT 
Dyachenko Y.Y.  
Volodymyr Dahl East Ukrainian  
National University 
Education in the field of International Economic Relations in the 
modern age strikes some challenges such as high competitiveness, growing 
risks, lack of predictability. Management of education as a service is a 
process aiming to improve the structure of providers of educational services 
and educational structure of society. For construction of this structures we 
need to consider some actions relating to some system. Setting such actions 
leads to a type of management through setting the strategy and coordinating 
the efforts. In order to achieve the objectives we need to consider a kind of 
predictability of the system. But due to the unpredictability of intelligence 
behaviour we will face uncertainty in the future. Thus, these actions, even in 
frames of cultural and economic institutions, make it impossible to build a 
closed system that intends to give an opportunity to obtain pre-defined results 
of intelligence activity (including the artificial one) which becomes a source 
of instability and potential danger. Practically we try to foresee any future 
changes at the workplace to deliver the knowledge to students. In Volodymyr 
Dahl East Ukrainian National University in the curricula of Master’s studies – 
course of “International economic relations”, one of the related steps we 
support the intelligent and cognitive technologies with the following courses: 
“Information management”, “Intelligent technologies in corporate 
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governance”, “Innovative development of enterprise and the knowledge 
economy”, “Cognitive Technologies in Economics”. 
Artificial intelligence technologies enable the prompt analysis 
(cleaning, investigating and making conclusions) of data by people that do 
not have special skills in data analysis. The most difficult task in Human 
Resource Development (Buzko, 2012) is to determine the effectiveness of 
training costs due to its branching and sophisticated feedback caused by 
improved production results of staff who took part in it. The aim of the 
Human Resource Development system is to make the knowledge, skills and 
experience of the staff correspond to the desired indices at different levels: 
enterprise strategy, branch activity, work duties. The specification of 
employees who need this training, its content and duration is the supposition 
of the effective work of Human Resource Development system. The period 
during which learning outcomes have an impact on the performance of the 
company depends on many external factors regarding the company. 
Considering that the disclosure of financial opportunities for training and 
implementation of training going on for some time, changes in the financial 
situation of the enterprise affecting some delay on parameters that 
characterize training. 
The greatest advantage of the intelligent and cognitive technologies is 
the ability to provide an individual approach to students given the opportunity 
to learn at an individual pace and sequence that takes into account the 
psychological characteristics of each student, which greatly improves the 
quality of mastering material. As approach to foresee future changes at 
workplace we propose upgraded curricula with emphasis on intelligent and 
cognitive technologies. 
The use of intelligent systems allows the automation of student-teacher 
communication due to providing the interaction between a teacher, a student 
and an educational institution. The proposed variant of the architecture of 
such a system used Facebook platform with Artificial Intelligence powered 
wit.ai chatbot. For the students this enables to integrate learning in familiar 
for student social network environment. As for the teachers this enables to 
reduce the burden and to relieve them from monotonous work. The 
educational institution will be able to organize the learning in a more flexible 
way. Also the proposed approach could be one of the first step towards 
machine teaching. Transition from discrete paradigm of information 
processing (programming for Turing machines) to continuous paradigm 
(learning of artificial intelligence) allows faster and more accurate adaptation 
to environmental requirements. In future it can yield the most suitable 
solution for knowledge transfer from one agent to another in order to ensure 
inclusive and equitable quality education. 
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SECURITY CHALLENGES IN EDUCATION 
Stoykov  S.1, Dimitrova S.1,  
Petrova M.2 
1Vassil Levski National Military University,  
Veliko Tarnovo, Bulgaria 
2St.Cyril and St.Methodius University  
of Veliko Tarnovo, Bulgaria 
In recent decades, the knowledge as a product of natural innovative 
solutions, typical for all living natural systems, acquired the status of a 
privileged socio-economic category of the management. It has already been 
charged with socially constructive functions and is actively involved in the 
development of the economy, becoming the basis for new cooperation 
between the state, science and business. The presence of a knowledge 
components as a main characteristic of modern production in any good 
(product or service) requires the formation of a new strategy for social 
development, based on knowledge, through targeted investment in human 
resources in the education system and beyond.  
Education is turning into an important component of the economical 
development. In addition grow the role and importance of the information and 
theoretical knowledge as a strategic resource of every country and with the 
achieved level of education, they determine its sovereignty and national 
security [4]. 
Stimulating innovation and accumulating knowledge in the material 
and intellectual production and in the public goods, inevitably affects the 
structure of the value of any product intended for sale. 
Specific problem areas are inherent in the national security - 
economic, political, legal, social, ethnic, religious, military, information, 
environmental. Each of the components alone or in combination with others 
could prove critical for the state, as all together or separately depend on the 
level of education and human resources. Therefore, education must have 
competence in each of these aspects of national security. Of utmost 
importance is the religious component that determines the morality and values 
of the citizens, whereby after the family, the education system is the most 
important factor for the formation of national values in public life.  
High quality and applicability of the skills is a condition for our 
integration in the single European educational space. In the competition, the 
fight against market forces, the university that gives quality and sought after 
product will have a success. [10] 
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Furthermore, in a rapidly changing modern world, managing a 
complex organization such as security, represents a complex and responsible 
activity, requiring a high level of management skills, based on scientific 
knowledge and professional experience. This more than ever requires the 
development of science in the public interest and the modern state to support 
this process by budget financing, because one of the main advantages of 
investment in the knowledge is that during a crisis its value does not 
depreciate, unlike physical capital. With enough reasons it can be stated, that 
the national security policy and the strategic management of organizations in 
the security system must work purposefully towards an adequate and socially 
beneficial image of the public products, they provide to civil society. The 
investments in science and education are profitable, but are characterized with 
a long payback period and high risk. Therefore the management of 
knowledge, that we offer for the security system, is generally not 
quantitatively motivated, but rather qualitatively justified and has particular 
complexity and responsibility for the future of society. 
In the security system, the decision making is knowledge and 
throughout its existence as a learning system, it generates and manages its 
own knowledge in the information age of knowledge in a constantly growing 
need for systematization of relations (operation) in itself. Multidirectional and 
overwhelming changes in the modern integrated security environment and the 
need for rapid and effective response of the security system impose the 
structuring of the basic process of its activities in the form of continuous 
learning. It includes mandatory periodic reviews of the set of controlled 
variables, the formation of new strategies for their management and detailed 
reporting of changes in the consequences. This in turn allows the management 
of the security and defense system, on the basis of the information provided 
and scientifically justified solutions, to approach appropriately the system 
responses to changes in the security environment. 
In this context, knowledge management in the "Self-learning security 
system" must be structured in the trajectory of "transformation" contour of 
obtaining knowledge. This will allow the calculated system knowledge to be 
aimed at improving interoperability of the system and to change its operating 
strategies. This would allow it to be accumulated as scientific knowledge 
about the necessary and expected response to significant changes in the 
environment, surrounding the security system, through appropriate 
mechanisms for knowledge management in it, modern tools to achieve the 
necessary integration, flexibility, synergy, motivation and readiness for 
changes. 
The answer to this ambitious task for implementing changes in the 
form of endeavors, initiatives, innovations and activities is very difficult after 
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the radical changes in our security environment, which depreciated the 
accumulated national traditions, knowledge and experience. Today the need 
for a new creative behavior in the dynamically changing environment and a 
general universal approach for effective and efficient changes is more than 
necessary. 
In the new era - in the management of the hierarchical (i.e. with more 
levels) and network structures, in organizational behavior, in relation to the 
objectives and resources of the structures of the security system, new 
mandatory requirements for compliance are already outlined. These include: 
✓ changing the previously resource-oriented strategies, i.e. we 
have had the resources, skills and capacity in the security system and on this 
basis, we were setting targets, tasks and problems, which could be realized 
and solved; 
✓ it is imperative to transition to goal-oriented strategies, i.e. we 
have clear and correctly defined goals in the security system, which must 
meet the requirements of the Constitution of Bulgaria, tasks, that need to be 
realized for them, the problems which solution must be found. 
It is necessary to find ways to create these resources of knowledge, 
skills and capacity through which to realize these goals, because we can not 
arm ourselves with certified by ourselves abilities and we imagine that this 
will be enough for us to "play successfully" on “game rules”, set by 
ourselves. Security requires continuous creation and development of 
capabilities in the foreseeable future, rather than estimates suitable for 
positive reports, because from now on the Goal must define the Resources, 
not the Resources define the Goal, even in years of severe financial crisis.   
Facing the problems of the security system, we must find solutions to 
them, rather than looking for problems, which meet the level of our 
knowledge and capabilities, because the demand for science-based solutions 
is only possible, if we work on not what we think that we have the knowledge 
for, but rather we know what we work on. 
Knowledge management in the security system must finally be put on 
a systematic basis - conceptual, legal, resources and personnel. Personnel and 
resources provision in the system must ensure protection of the professionals 
in the system by answering what considerations determine the cost of 
resources in the security sector - departmental, lobbying and / or related to the 
amount of commissions. 
The complexity of management, dynamic operational environment, 
everyday organizational work to protect the national security of various 
attacks and detection of criminal acts, creating threats and ect., require 
different types of management decisions. From this arise and the differences 
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in approaches, algorithms, methods, means and forces to control the process 
of management [5]. 
We need a radical change in the administration of the departments in 
the security sector, which is so heavy, insufficiently competent and 
professionally unmotivated to work, that it is very hard with it to pursue even 
the closest goals. The Civil Servants Act has no specific requirements for the 
qualification, education and competencies and is “cementing” experts in the 
system, who can not be removed because they are already in the "career", 
despite the lack of a management culture that would allow them to plan ahead 
long-term financing of projects, related to national security. 
Reducing crime, curb criminal behavior and protection of national 
security can be achieved by allowing timely planning in all activities and 
departments in the security services.  
One of the most important requirements in the management of the 
security services is to increase the level of planning. The activity in the 
security structures must be built on a planned basis, based on a thorough 
analysis and evaluation of the operational situation and the effectiveness of 
the intended future activities to protect national security [6]. 
The controversy on issues of national security has gained more 
abstract meaning and scientific-like nature. In the huge volume of issued 
documents, scientific papers and positions, declared with aplomb of all sorts 
of scientific or funded departmental conferences, a growing share occupy the 
excessively generic findings of self-made experts, meaningless phrases and 
uncritical apologetics of foreign performances after hasty and poor 
translation. The great majority of this "creativity" is associated with 
imprecisely formulated object and subject of study and therefore it is 
irrelevant to the situation and security challenges in Bulgaria. 
The successful future is caused by struggle, new combinations and 
interaction between elements of the past and our present. As much as 
obscurity there might be in the future of the security system, scientists in it 
are those who will largely determine, that what all learn between academic 
walls, is a sure guarantee for the future of security on the solid foundation, 
that education provides. 
Because the security, based on knowledge, "can not be put out, where 
knowledge lives". In support of this, we believe that on the scientific "front" 
you win by strategy, armed with a weapon called modern knowledge and on 
the "open market" called "security", we as a scientific and educational 
organizations are a good opportunity for priority investments in "knowledge" 
by our leading ministries. It is time to realize the idea of the high value of 
scientific morality and the need for our scientists to serve the public, not only 
with their research, but also by the example they give, with their behavior as 
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citizens and public figures - truly modern Enlighteners for which science for 
security, is not only professional occupation, but life destiny. 
The presented fragments on the studied problems are part of a long 
and thorough work, with which the authors express their ambition to build a 
scientific school "Security Management", the foundation of which is laid by 
many of their studies, PhD students already trained and currently studying the 
issues of security.  
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THE SOCIAL MEDIA AS A MARKETING APPROACH  
IN TOURISM AND HOSPITALITY 
Sushchenko O. 
Simon Kuznets Kharkiv National  
University of Economics 
Tourism industry and hotel business is one of the largest and most 
dynamic sectors of the economy that combines a complex of economic-
organizational and regional groups of enterprises, hotels and other 
accommodation facilities and objects. Its dynamic development requires new 
marketing and management approaches and new technologies, in the Internet 
sphere foremost. The Internet is rapidly socialized, and that is the main trend 
of today's online environment. Today there are tens of thousands of different 
social networks and services. The total audience of social platforms is over a 
billion users and will overtake soon an audience of search engines according 
to some estimates. For these users their favorite social network has become an 
absolute synonym of the Internet: here they communicate, learn, watch 
videos, listen to music, search for information, make purchases etc.  
The aim of marketing is to be there the audience is. As the first social 
networking services (MySpace, Del.icio.us, Digg) appeared they were 
conducted advertising campaign. Initially, these actions were the classic 
media character, limited to the placement of banners and text ads. However, it 
became clear that the social networks marketing capacity is much higher. This 
opens up additional opportunities to the advertising messages segmentation 
and personalization for marketers. They began to develop special tools in 
order to maximize the efficiency of interaction with users. So now we have 
the Social Media Marketing (SMM) – complex of measures for promotion in 
social networks.  
Concept of social media has been defined in various ways. Social 
media is a wide term defining writings on blogs and forums, photographs, 
audio records, videos, links, profile pages on social networking sites and all 
different content forming many other social networks [1]. Another definition 
describes social media as collaborator, user created online content [2]. Social 
media has been defined as the group of applications based on internet, 
allowing the creation and change of the content developed by the user and 
based on the technological and ideological foundations of internet [3]. 
The audience of social networks are numerous, constant audience. The 
results of the study revealed that 72.9% of users are on social networks, when 
they have free time. 13.5% of respondents indicated that they are online 
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always. This suggests that the widespread availability of the Internet has led 
to the fact that almost all people spend their free time in a virtual 
environment. Now the most popular social networking web in Ukraine are 
such as "Facebook", "Vkontakte", "Twitter" (table 1). 
 
Table 1 
Characteristics of the most popular social networks in Ukraine 
The 
Indicator 
"Facebook" "Vkontakte" "Twitter" 









Age from 19 to 32 years 
the dominant 
part of young 
people from 15 




audience female – 52% 
the number of 
men and women 







are used to watching movies and 













more than half of users every 
day come into the global 
network and spend about 19 
minutes per day 
about half an 









of entrepreneurs, marketers, 
business leaders, advanced users, 
using the network for 












The social networks audience is the most active and progressive of the 
world's population now. Thus, the Social Media Marketing (SMM) is most 
successful and unconventional way of promoting any goods, services or 
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products today. The main goal of SMM is to increase the number of 
references to the promoted product in the network. Through SMM you can 
increase the amount of positive feedback about the service, and enable 
discussion and debate. All this, ultimately, leads to the sales growth 
increasing. 
There are a few basic steps in planning the company Internet strategy: 
1) define the target audience; 2) identify the company key objectives; 
3) choose the target audience high concentration places; 4) determine the 
audience behavioral characteristics; 5) develop the company content strategy; 
6) identify metrics; 7) identify the necessary resources; 8) develop a schedule; 
9) evaluate the SMM company effectiveness and, if necessary, adjust it. 
The effective and useful tool in the SMM company is Social Media 
Optimization (SMO). SMO is a website optimization for social networks, it’s 
a set of measures that aims to attract visitors to your website from social 
media sources: social media, blogs, etc. The main task of SMO-promotion is 
to generate a community interest to the site visitors come from social 
networks. Neither brand nor product plays a significant role in the visitors’ 
attraction to website and turning them into regular visitors, only quality 
content is matter.  
From this it follows that the two directions SMM activity is required 
for a modern tourist enterprise or hotel complex such as, f.e., “Gostiny Dvor” 
in Kharkiv (http://hotel-gd.com.ua) – its pages in social networks 
development and optimization. Studies have shown that the most suitable for 
the “Gostiny Dvor” promotion and SMM company are such social media as 
Facebook (facebook.com), Vkontakte (vk.com), Twitter (twitter.com). The 
advantages of these networks are theirs increasing audience,  usability, 
moneymaker tools, different social level represent. But advertising in social 
networks and throughout the Internet will not have any impact, unless is 
directed to the target audience. And this aspect needs a special attention. The 
hotel complex ads in many social networks have to be focused on the target 
audience, so called targeted advertising. The social networks’ advertising is 
quite cheap, despite the steadily increasing rates. Now one of the most 
effective advertising methods on the Internet is contextual ads. Especially by 
using promotions and special offers (such as "three nights for the price of 
two" or "Breakfast in the gift") because of its few hours running. The 
advantage of this hotel services advertising is that you pay only for the 
transition to site and for actual future customers. But we should not forget 
about the negative features, such as difficulty in filter quality traffic, the lack 
of a predictable result, the need for special knowledge of the tools of effective 
advertising. 
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The hotel complex “Gostiny Dvor” marketing and SMM activities 
research allowed to generate a list of recommendations for its improvement 
(table 2).  
Table 2 
Suggestions for the hotel complex “Gostiny Dvor” marketing and SMM 
 activities improvement 
Original position Recommendations 
a well-developed website, but a 
lack of attention to SEO content 
to optimize the site code in the direction of SEO 
and social networks for accelerate the page 
loading speed, to provide the daily updates with 
links and keywords 
VK.com is not a lot of 
subscribers, there is no 
systematic updating of 
information, the lack of 
advertising, few graphics and 
video 
To fill the page photo and video materials about 
the group and topics. Regularly update the 
information, daily news to actively engage 
users to participate in promotions, contests, 
events, etc. 
facebook.com – the audience is 
not large, there are not updated 
information and ads and etc. 
Regular update the information, maintenance of 
news feeds, ads materials, the page promotion 
by social networks paid tools. F.e., with 
reference to the user IP address visited the 
company's website or page at least once. 
the rest of social networks is 
almost not used at all 
To create an account in twitter.com with a daily 
update of information, to create a group 
company to be filled with content and daily 
update information, to actively participate in the 
tape and discussions. 
 
Thus, the social networks emergence and popularization have radically 
changed not only marketing communications but the doing business in 
tourism and hospitality. The social media is an important marketing 
communications tool in the tourism industry and hospitality, which use 
affects theirs success and prosperity. 
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CIVIL SERVANTS FACEBOOK PROFILES: HOW  
TO CALIBRATE THE MIX OF PRIVATE  
AND PROFESSIONAL LIFE 
Tepavicharova M.I., Boykova  L.  
Higher School of Security and  
Economics - Plovdiv, Bulgaria  
SNS (Social Network Sites) have attracted millions of users all over 
the world. Facebook is an online platform for private and professional social 
activities that becomes part of user’s everyday activities. Online social 
activities often include entertainment, communication, research etc. The 
positive and negative results of social media activities present a focal point 
inthe public debate in the past few years. Media, scientists, politicians and 
common people question the role of SNS related activities in the shaping of 
modern society and ponder on its multiple implications. Social network 
profiles have multifaceted nature: tool for self-presentation of identity in both 
the online and offline world, a medium for communication  a place for leisure 
activities, political debates etc. With the incorporation of SNS in the user’s 
everyday routines new patterns of SNS usage immerged. There is a current 
shift from the social networking understood as a pass-time to the embedding 
work related and education related activities in the online networking routine 
(Thorson, 2014). 
In this article we examine what are the main difficulties in maintaining 
a balanced Facebook profile for civil servants. We outline the main concerns 
regarding keeping the line between personal and professional in SNS 
environment. In the early days of the development of Facebook users faced 
privacy concerns and had to balance nuanced trades between disclosing and 
withholding personal information. An analysis of privacy and disclosure 
behavior in a longitudinal panel of the Carnegie Mellon University for the 
period 2005-2011 traced the changes in privacy and disclosure behavior for 
the period. Over time Facebook users exhibited increasingly privacy-seeking 
behavior, progressively decreasing the amount of personal data shared 
publicly with unconnected profiles in the same network (Dyakona et al, 
2016). 
The various privacy settings allow users to disclose different bits of 
information to different groups of people. For instance, data about a personal 
event could be visible only to selected groups of close friends or family 
members, whilst being entirely inaccessible to colleagues or employers. 
“Facebook”, as a social network site, is constantly enhancing these settings in 
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attempt to attain the creation of multifaceted detailed profiles with easy 
management of the transmitted online information displaying particular 
aspects of the self to particular groups of people, thereby achieving both 
personal and professional goals through one’s self-created cyber image. 
We conducted in-depth semi structured interviews with seventy three 
civil servants in the period January 2017 – March 2017. The respondents 
occupy various positions (officers, experts, managers etc.) in different spheres 
of the public sector (schools, hospitals, municipalities, police force etc.). 
Through qualitative analysis (qualitative content analysis) of the interview 
data we outlined how civil servants perceive the challenges of maintaining a 
Facebook profile and being part of the public sphere. The data was coded and 
analyzed with the help of the Atlas computer software. 
The respondents were informed about the purposes of the research and 
participated voluntarily without any form of remuneration or other 
compensation. The age range of the respondents was 24-54 years, the mean 
age -  32years. The gender distribution of the respondents is as follows: 31 
male and 42 female. The female respondents are predominant as they were 
more willing to participate in the study. The distribution by occupations is 
shown in Table. 
All respondents have active Facebook profiles at the time of the 
interviews. Most of the respondents (N=56) have initially created Facebook 
profiles to communicate with family and friends as opposed to 17 who claim 
to have created their profiles with professional networking purposes. All 
respondents have included professional acquaintances into their friend list. 
Showing awareness that the general public, their coworkers or their managers 
could monitor their Facebook profiles 89% of the respondents have private 
profiles (you have to be on their friend list to see what they publish) and 53% 
of the respondents use the privacy settings of their profiles in order to manage 
who could see what on their profile. 72% of them have divided their 
Facebook friends into groups and manage which information could be shared 
with which group. 61% of the respondent share stories how they saw a 
coworker post on Facebook photos from leisure activities while the said 
coworker was supposed to be on a sick leave or at work. 
Only 12% of the respondents (2 of whom occupy managerial 
positions) consider that they should maintain a certain type of image on their 
profiles corresponding to their positions in the public sphere. 37 % of the 
respondents feel that their positions in the public administration are very low 
and unimportant and they don’t associate their personal image with the 


















Officers 3 no 5 3 no 2 
Experts 7 6 no no 7 5 
Adminis-
tration 
7 4 1 11 no no 
Managers 2 5 1 1 no 3 
 
28 % of the respondents (5 of whom are from the police force) express 
concerns related to the security of their profiles and the information shared on 
their profiles. Those concerns are related to the sharing of information related 
to trips, daily routines, photos of their children, information concerning their 
financial status etc. 63 % of the respondents don’t feel comfortable sharing 
political affiliations on Facebook or participating in political debate although 
46 % of the respondents report showing support on Facebook regarding 
tangible social issues, resolution of local problems of the community, charity 
campaigns etc. 9% of the respondents are proud of their political affiliation 
and display it on their Facebook profiles. 65% of the respondents share on 
their profile news with local or national importance while only 17% share and 
like news published from or regarding their employer. 
All respondents are part of at least one Facebook group. 32% of the 
respondents are part of political group or a socially responsible group. 
Facebook groups are useful means for keeping people informed about offline 
and online activities, meetings and a place for discussions on future actions. 
Facebook groups also have certain relevance in time of political campaigns 
before elections. Their importance seriously decreases between elections. 
Many Facebook groups created by random users in the context of a certain 
social event of local importance are short term groups- they “perish” after a 
certain period of time as the participants stop creating content and eventually 
move to a new group with different purposes. Facebook groups are used for 
leisure activities, charity campaigns, resolution of tangible local and national 
problems and even to communicate joined trips to a certain destination (in 
order to lower the traveling costs). 
Analyzing the in-depth interviews we outlined a tentative framework 
of the public servants Facebook profiles (see Fig.). 
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Fig.  Framework of the public servants Facebook profiles 
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E-COMMERCE PLATFORMS FOR SMALL BUSINESSES: 
STRATEGIES, IMPLEMENTATION AND PRACTICE 
Tepavicharova M.I., Boykova  L. 
Higher School of Security and  
Economics - Plovdiv, Bulgaria  
E-commerce platforms arean important aspect of the online retail 
experience. The online solutions include online shopping cart, checkout 
solution, shipping tool, online support etc.It is often difficult for small 
business who have limited financial resources to effectively implement these 
solutions in-house so they need creative solutions to overcome the financial 
barrier in order to do online business at even a basic level. The adoption of e-
commerce by SMEs, especially in developing countries, is still limited 
(Rahayu& Day, 2015) making e-commerce advantage of large 
companies.There are many effective and affordable e-commerce solutions 
available to retailers today like Shopify, Magento, and WooCommerce. 
As Jimmy Wales the founder of Wikipedia points outonline solutions 
should empower ratherthan replace traditional forms of human interaction. 
The development of innovative business practices is a key factor for success 
and sustainable economic development in the global society thus we consider 
that social entrepreneurs should focus on innovation, creativity and 
integrative approach in both their online and offline activities. 
In this article we aim to outline the main challenges in choosing e-
commerce platforms for small businesses. We examine how Bulgarian SMEs 
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from the south-central region develop their online e-commerce strategies, the 
main challenges in the implementation and practice.Previous researches have 
shown that perceived benefits, technology readiness, owners’ innovativeness, 
owners’ IT ability and owners’ IT experience are the determinant factors that 
influence SMEs to adopt e-commerce. SMEs owners need to develop basic IT 
skills that will allow them to choose proper online solutions and maintain 
their available technological structure in order to be sustainable e-commerce 
operators.  Shopping agent is a computer-based program that facilitates 
decisions on behalf of the consumer. They help consumers at various stages 
of the decision-making process, discusses the issues that small businesses 
need to address regarding agents, and offers recommendations for small 
businesses' agent usage (Vaidyanathan&Aggarwal, 2015). 
 
Table 1 
Current trends in E-trade 
Current trends in E-trade 
Social shopping – users share their opinions and recommendations in  online networks 
and forums 
Online retail becomes more profitable 
Buying online becomes normal mainstream experience  
Increasing selection of goods online, including customized goods 
Low cost online templates for e-commerse 
Increased emphasis on improved shopping experience - easy navigation, online 
inventory updates 
Increased use of interactive multimedia marketing - blogs, video, you tube channels 
Retail intermediaries strengthen in many areas - food delivery services, clothing, 
vouchers for services 
Increasing importance for automobiles, appliance, and furniture dealers 
More options for at home delivery 
Increasing popularity of online banking and online payment methods 
Personalized goods, especially in apparel, become financially successful 
Online shopping becomes more multi-seasonal 
Most online shopping occurs at work, evenings, at home 
 
In the context of e-commerce e-marketing e-marketing could be 
considered as key factor in sustaining an organisation's competitive 
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advantage. The use of e-marketing tools has a positive influence on SMEs 
pre-sales activities, after-sales activities, marketing performance and 
marketing effectiveness. We should underline the importance of improving 
and maintaining businesses online visibility as it is important factor for their 
successful performance (Nenkov&Petrova, 2015). 
We conducted 108 interviews with Bulgarian entrepreneurs who use e-
commerce platforms for their small businesses. 57% of the respondents have 
offline business and use the e-commerce platforms to support their offline 
retail, 32% operate in the tertiary sector and use the e-commerce platforms to 
acquire new clients, offer vouchers and promotions and only 11% are 
exclusively online merchants.  
Profile of the respondents: 61% of the respondents are female and 39% 
are male. The age range of the respondents is 23-62 years, mean age -34 
years. 41% of the respondents have between 1 and 10 employees, only 2% 
have more than 10 employees, the rest are the only employees in their 
company. We interviewed SMEs from different economic sectors – retail 
(clothes, food and drinks, gifts, home décor, appliances etc.), services 
(hairdressers, manicurists, physiotherapists etc.), and tourism (family hotels 
and hostels, restaurants, cafeterias etc.).   
23% of the respondents report that they have specifically developed 
for them e-commerce sites, 39% use online templates for e-commerce while 
the rest use third party online platforms for their online retail activities.  
When asked about the most important features of a good e-commerce 
platform the respondents enumerated the following: 
 Quick and easy navigation 
 Mobile and cross-channel capabilities 
 A personalized shopping experience 
 Exciting and appealing store design 
 Friendly, polite and helpful customer service 
 Convenience and discretion 
 Divers payments method solutions 
According to the SMEs e-commerce platforms should meet the above 
criteria in order to ensure sustainable business development. 7% of the 
respondents have moved their business from one e-commerce platform to 
other and report suffering both financial losses and decline in the customer 
satisfaction. The main challenges for the SMEs are related to insufficient IT 







E-commerce: difficulties and advantages 
Main difficulties Main advantages 
The e-commerce platform requires a 
certain level of IT skills. 
Access to larger markets. 
Limited financial resources to develop 
and maintain personalized online 
solutions. 
Multi- seasonal demand 
Liabilities due to unreliable third party 
suppliers. 
Larger market for personalized goods. 
 
Fluctuations in the need of storage 
spaces. 
Integration of multiple marketing 
channels. 
Integration of multiple payment 
methods. 
Control on the stock volumes. 
Shipping and delivery. Low cost online templates. 
Provision of customer support. Constant monitoring on the trends in 
the demand. 
 
Customers feedback provides vital information concerning the e-
commerce platform usability, the quality of the goods/services, the need for 
expanding the supplied goods/services 
When choosing e-commerce shopping cart entrepreneurs should do 
solid research and evaluation of their options having in mindtheir specific 
functionality needs, feature requirements, integration requirements, funds, 
need for personalization and specific design needs. 
Furthermore entrepreneurs should ensure their customers security by 
providing clear trust indicators that users can see and know that their 
information is secure and protected by HTTPS – ex. a digital certificate 
provides authenticity of the e-commerce platform and an encrypted 
connection to protect users sensitive data. 
In order to assure customer satisfaction the platform should provide 
easy navigation menus, minimizing the number of clicks it requires for 
customers to find what they are looking for and ensuring that they can easily 
find it again when they return for further purchases. In this context the on-site 
search option is an important feature that helps clients find what they are 
looking for at maximum speed. 
The checkout process is equally important as customers tend to drop 
the purchase if they consider that the platform requires unnecessary and too 
much information or if the process is long and not clearly explained. 
Although SMEs have limited financial resources and tend to develop 
only the existential minimum of tools for their e-commerce platform it is 
worth investing in mobile friendly option as more and more users are doing 
their research and shopping on mobile devices. 
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Another budget sensitive matter is the amount of pictures and other 
content easily shareable on social media (especially on Instagram, Pinterest 
and Facebook). Although pictures with good quality may seem as an 
unnecessary social sharing is a free of charge marketing tool that can lead to 
more sales and better online image. This image is also related to the 
availability and visibility of contact options on the site as users want to feel 
secure that they can contact the seller prior, during and after the purchase. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 
Кириченко А.В., 
Науковий керівник:  Алексєєва Н.Ф.  
Кременчуцький національний університет 
 імені Михайла Остроградського 
Логістичні процеси стимулюють розвиток індустрії туризму в 
країні та підвищують інтенсивність туристичних потоків.  
Ефективне управління логістичними процесами повинне 
базуватися на використанні комплексного системного підходу щодо 
збалансованості розвитку їх складових елементів. 
Сучасний напрямок  розвитку  логістики в туризмі базується на 
подібності систем або процесів моделювання. Під логістичною 
моделлю розуміється будь-які, операції, процесу або логістичі системи в 
цілому, що використовується в якості об’єктивного відображення суті  
логістичного процесу, враховуючи всі її основні сторони і взаємозв’язки 
[1, с. 55]. 
При моделюванні логістичного процесу туристичної діяльності за 
допомогою системного підходу, логістичний процес розглядають як 
логістичну  систему, яка містить функціональні області – логістичні 
підсистеми, що включають певні складові – елементи (рис.). 
Звичайно ж першим елементом при створенні логістичних систем 
є інформаційна підсистема. Вона включає підрозділи логістики, які 
планують тури, займаються обробкою замовлень, прогнозують попит. 
Таким чином основним її завданням є надання інформації про той чи 
інший тур та  прогнозування обсягів логістичних потоків, процесів, 
попиту туристів та цін на туристичні послуги. 
Другим не менш важливим елементом логістичної системи є 
транспортна підсистема, яка займається перевезенням туристів. Її 
основним завданням є вибір виду транспорту, а також вибір компанії – 
перевізника,  яка надає послуги та забезпечує безпечне  пересування, 
справність та належну відповідність стандартам перевезення.  
Третім елементом логістичної системи виступає кадрова 
підсистема обслуговування туристів, або ж одна із систем управління в 
організації. Основні її завдання: забезпечення правильного підбору, 
розподілу та розстановки кадрів, безперервне підвищенні їх 
економічних і технічних знань, забезпечення готовності кадрового 
резерву, визначення рівня необхідної кваліфікації кадрів та її 


































































































































Рис. Змістовна модель логістичного процесу 
Четвертим елементом логістичної системи є обслуговуюча 
підсистема – підрозділи логістики, які обслуговують процес формування 
туру і надання послуг споживачеві. 
Виробничі потужності та економічна пристосованість 
туристського підприємства мають актуальне значення для 
функціонування логістичної системи оскільки вона поєднує в собі 
логістику транспортування, управління запасами і складування, 
основним її завданням є: планування, управління та фізичне перевезення 
туристів, сировини, виробів, обладнання в супроводі необхідного для 
цього інформаційного потоку для мінімізації транспортних витрат і 
просторово-часової оптимізації [2, с. 86]. 
Таким чином, в процесі моделювання логістичних процесів  
передбачається забезпечення координації діяльності вище описаних 
елементів  функціональних підсистем логістичної системи в межах 
інтеграційний процесів ринкового простору. Що передбачає об’єднання 
різних видів діяльності  логістичної системи в туристичній галузі 
пристосовуючи логістичні процеси туристичних підприємств до вимог 
ринку. 
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ВПЛИВ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА 
ЯКІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Безугла С.О.  
Науковий керівник: Данільєва Ю.Г. 
Східноукраїнський національний університет 
 імені Володимира Даля  
Якість обслуговування - це сукупність властивостей послуг, що 
обумовлює здатність максимально задовольняти потреби туристів та 
один із найважливіших факторів у конкурентній боротьбі на ринку 
індустрії гостинності [2].  
Витрати на підвищення якості обслуговування - це внесок на 
перспективу, що реалізується у тому числі і у менеджменті 
підприємства.  
Результат діяльності та престижність туристичної компанії 
залежать від ефективного управління персоналом. Оскільки саме 
професійність кадрів впливає на збільшення клієнтової бази і, 
відповідно, на рівень прибутку даного підприємства. У теорії і на 
практиці існують твердження, що для того, щоб задовольнити клієнтів, 
потрібно, щоб і працівник був задоволений. Співробітник фірми, 
приступаючи до виконання роботи, переважно хоче її виконувати добре, 
але також очікує від роботодавця виконання певних умов: 
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справедливої винагороди (гідної оплати праці за добре виконану 
роботу); 
прозорої та зрозумілої системи заробітної плати, премій; 
поваги і визнання особистої гідності; 
створення сприятливої робочої атмосфери; 
можливості висловлювати пропозиції, свободи вираження; 
можливості критики, а часом і протесту; 
перспективи кар'єрного росту, можливості підвищення 
кваліфікації; 
справедливих методів управління, чіткої організації роботи, 
конкретного визначення обов'язків і відповідальності. 
Важливою особливістю туристичного продукту, що відрізняє 
його, перш за все, від промислових товарів, є широка участь людей у 
виробничому процесі. Отже, людський фактор здійснює чималий вплив 
на його неоднорідність і якість. Для підтримки якості обслуговування 
багато туристичних організацій розробляють стандарти обслуговування 
- комплекс обов'язкових для виконання правил обслуговування туристів, 
які покликані гарантувати встановлений рівень якості для всіх 
вироблених операцій.  
Мета управління персоналом в індустрії туризму полягає в тому, 
щоб мотивувати службовців на надання клієнтам якісного 
обслуговування. А це неможливо без відповідної координації дій 
персоналу, мотивації і формування корпоративної культури, що 
підвищує лояльність споживачів до туристичної організації [1]. 
Якість обслуговування у туристичних організаціях залежить від 
вміння персоналу:  
розпізнати і оцінити вимоги кожного клієнта до замовлення 
обслуговування;  
оцінити сприйняття кожним клієнтом наданого йому 
обслуговування;  
оперативно коригувати процес обслуговування, домагаючись 
задоволеності кожного клієнта. 
Закордонні фахівці виділяють п'ять структурних категорій якості 
обслуговування: 
внутрішню якість (непомітна для споживачів) - виявляється у 
якості організації послуг, технології обслуговування, функціональній 
взаємодії підрозділів; 
матеріальну якість (помітна для споживачів) - відображається в 
особливостях оформлення інтер'єру - дизайні, умеблюванні, білизні, 
якості посуду, використовуваних матеріалах тощо; 
нематеріальну якість - представлена рівнем загального комфорту, 
естетичним оформленням, наявністю музичного оформлення, реклами; 
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психологічну якість - проявляється у дотримуванні принципів 
гостинності обслуговуючим персоналом; 
тривалість обслуговування - охоплює час очікування, 
оперативність та швидкість обслуговування. 
У даний час для кваліфікованої роботи в індустрії туризму, крім 
технологічної підготовки і знань, також необхідна відповідна 
психологічна підготовка, володіння питаннями міжособистісного 
спілкування.  
Структурно працевлаштований персонал туристичного 
підприємства можна поділити па три групи:  
1) працівники, що безпосередньо обслуговують клієнтів 
(персонал першої лінії); 
2) додатковий персонал (другої лінії), що реалізує функції 
виконання;  
3) керівний персонал, що наглядає й організовує працю 
персоналу.  
Виділимо головні вимоги якісного обслуговування щодо 
персоналу у туристичних підприємствах: 
ввічливість - персонал повинен бути люб'язним, привітним, 
уважним у стосунках з клієнтами; 
компетентність - незалежно від посадових обов'язків персонал 
повинен володіти необхідними знаннями і навиками здобутими в 
процесі професійного навчання і стажування; 
комунікабельність - швидка реакція персоналу і ви¬конання у 
найкоротші терміни побажань клієнтів; 
розуміння темпераменту клієнта - обслуговуючий персонал 
турфірм повинен розуміти особливості психології кожного клієнта;  
туристичні підприємства та туристичні послуги повинні бути 
безпечними для життя та здоров'я клієнта, комфортними, персонал 
повинен користуватись довірою клієнта; 
доступність - туристичні послуги повинні бути доступними в 
потрібний час і потрібному місці в необхідному обсязі [3, c.169]. 
Таким чином, персонал в індустрії туризму є найважливішою 
складовою частиною кінцевого продукту, одним з основних ресурсів 
конкурентних переваг організації, і, отже, якість обслуговування в 
туристських організаціях залежить від майстерності і свідомості 
службовців. Задоволення клієнта в сфері обслуговування досягається 
ввічливістю персоналу та його чуйністю. Ефективне управління людьми 
перетворюється в одну з найважливіших функцій суб’єктів 
господарювання у сфері туризму - у функцію управління персоналом. 
Саме тому в системі управління туризмом перед підприємствами постає 
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питання вдосконалення методів та шляхів управління трудовими 
ресурсами.  
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Національна туристична галузь набуває дедалі більшого значення 
для розвитку економіки та соціальної сфери, стрімко інтегрується у 
світову туристичну індустрію. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного 
та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості 
життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення 
валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародній 
арені. 
З іншого боку, туристична індустрія на рівні регіону відіграє 
важливе значення, засноване на використанні економічного та 
трудового потенціалу багатьох галузей суспільного виробництва та 
природних ресурсів конкретної місцевості. 
На сьогоднішній день туризм є невід'ємною частиною 
економічного розвитку територій. Для споживача "мандрівника" - це 
засіб змінити звичний спосіб життя і ненадовго поринути в "новий світ", 
змінити оточення, відпочити або з'їздити у відрядження. Для регіону – 
це розвиток місцевої інфраструктури та історико-культурних цінностей, 
формування нових дестинацій, реклама не тільки окремої туристичної 
одиниці, а в цілому міста, регіону і країни. 
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Світовий досвід свідчить про визначну роль саме туристичної 
індустрії як одного з пріоритетних напрямків для розвитку регіональної 
економіки, але стабільне функціонування туристичної галузі потребує 
всебічно розвинутої інфраструктури (у т.ч. транспортної, будівельної, 
громадського харчування тощо). Це впливає і на розвиток традиційних 
галузей промисловості, стимулює структурні зрушення, сприяє 
використанню новітніх (інноваційних) технологій, спонукає до 
підвищення якості товарів та послуг. 
Отже, як складова економіки регіону, туристична галузь - це 
система, взаємопов'язаних елементів, а саме туристичних організацій 
(туроператорів і турагентів), а також суб'єктів господарювання 
суміжних галузей, між якими виникають економічні відносини, що 
впливають на стан господарського комплексу регіону.  
В межах економіки окремого регіону, туризм виконує низку 
важливих функцій: це джерело валютних надходжень і засіб для 
забезпечення зайнятості; він розширює вкладення у платіжний баланс 
ВВП і ВНП; сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, які 
обслуговують сферу туризму, і вдосконалює інфраструктуру регіону; 
збільшує доходи населення і підвищує рівень добробуту людей 
унаслідок зростання зайнятості у сфері туризму. 
Функціонування галузей регіонального туризму ґрунтуються на 
наступних принципах: 
1) соціально-економічні чинники туризму конкретного 
регіону розглядаються як частина регіонального комплексу; 
2) регіональна економічна модель туризму коригує 
загальнонаціональні моделі на цій території, пов'язуючи їх у єдиний 
територіальний комплекс держави; 
3) регіональна економічна модель туризму органічно 
пов'язана з загальнодержавною економічною моделлю і є її проекцією на 
конкретну територію (на економічний район, регіон тощо). 
За даними державної служби статистики України у 2015 році 
рівень доходів від надання туристичних послуг значно коливається по 
регіонах України (табл.).  
Таблиця 
Регіони-лідери та аутсайдери туристичної діяльності у 2015 р. 







Продовження табл.  
1 2 
Львівська область 177567,8 
Одеська область 176891,8 
Херсонська область 25936,8 
Регіони-аутсайдери 
Луганська область 338,7 








Джерело: [2, с. 18] 
 
Левову частку всіх доходів держави від туристичної діяльності 
забезпечує м. Київ (84% всіх доходів від туристичної діяльності в 
Україні). До трійки лідерів увійшли також дві західні області – Івано-
Франківська та Львівська. Найгірша ситуація спостерігається у 
Луганській, Чернігівській та Житомирській областях.  
Ситуацію, представлену у цифрах, легко пояснити. Київ – головна 
брама країни – великий транспортно-логістичний вузол, через який 
прокладається більшість в’їзних, виїзних та внутрішніх туристичних 
маршрутів; тут сконцентрована більшість туроператорів та турагентів; 
окрім того, наша столиця є культурно-історичним, релігійним центром, 
привабливим для багатьох туристів. Інші регіони-лідери активно 
розвивають свою туристичну галузь перш за все завдяки багатим 
природно-рекреаційним ресурсам (Карпати, Чорноморське узбережжя) 
та відносно розвинутій туристичній інфраструктурі; вони завжди були 
достатньо привабливими для туристів, а після анексії Кримського 
півострова їх рейтинг у загальному переліку туристично-привабливих 
регіонів став ще вищим. Щодо регіонів-аутсайдерів, ситуація тут 
радикально змінюється останні три роки після початку АТО. Саме тому 
Луганська область, яка до 2014 року за рейтингом надходжень від 
туристичної діяльності займала середні місця, тепер перебуває на 
останньому. Чернігівська та Житомирська області, нажаль, були на 
останніх місцях і п’ять років тому.  
Вже доведено, що мультиплікативний ефект туризму 
проявляється значно більше первинної дії туристичних витрат на 
економіку регіону [1, c. 536]. Саме тому керівництву туристично 
відсталих регіонів варто змінити своє ставлення до цієї галузі. В той же 
час успішний розвиток індустрії туризму безпосередньо залежить від 
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розробки чіткої регіональної політики у сфері туризму, зважених 
довгострокових планів і вивірених по термінах і ресурсах цільових 
програм розвитку туризму, які сприятимуть: 
- створенню умов для прискореного розвитку сфери туризму і 
курортів з використанням механізмів державної підтримки, в тому числі 
на засадах державно-приватного партнерства; 
- формуванню належних економічних і правових умов для 
залучення інвестицій у розбудову сучасної туристичної інфраструктури; 
- підтримці привабливого підприємницького середовища у сфері 
туризму і курортів на основі оптимізації відповідної регуляторної 
політики; 
- реалізації промоційних акцій, спрямованих на формування 
позитивного іміджу українського туризму на міжнародному та 
внутрішньому ринку. 
Сьогодні основна проблема полягає в управлінні туризмом як 
міжгалузевим комплексом на рівні регіону та у приведенні якості 
туристичного продукту у відповідність з міжнародними стандартами. До 
останнього часу в Україні спостерігалася недооцінка ролі туризму в 
процесі економічного розвитку країни та її регіонів, але світові тенденції 
та набутий досвід засвідчують що туристична галузь – це найбільш 
перспективний напрям економічної діяльності, який може стати 
каталізатором соціально-економічного розвитку як на регіональному, 
так і на національному рівні. 
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МЕНТАЛЬНІ ШАБЛОНИ ЯК СКЛАДОВА 
КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  
Вартанова О.В., Бузько І.Р.  
Східноукраїнський національний університет 
 імені Володимира Даля  
Становлення на рубежі XX-XXΙ століття суспільства знань 
призвело до того, що саме людський капітал і пізнавальна діяльність 
людини стали провідними важелями економічного прогресу. Це 
принципово змінило  характер праці та навчання, які наразі стають 
єдиним виробничо-освітнім процесом, до якого залучається все більша 
частина економічно активного населення. Розвиток інформаційних 
технологій і тотальна інформатизація усіх соціально-економічних 
аспектів життя суспільства зумовили проблему адаптації пізнавальної 
діяльності людини до нових умов. Суспільство також прийшло до 
розуміння, що подальший економічний розвиток  неможливий без 
орієнтації на людину, без врахування її потреб. Все це зумовило 
необхідність виникнення нових напрямів науки та концепцій, які дають 
змогу дослідити пізнавальну діяльність людини та її вплив на 
ефективність її діяльності, конкурентоспроможність у професійному 
середовищі та можливості подальшого професійного розвитку. В основі 
професійної ефективності та розвитку людини лежать її компетенції, які 
є сукупністю знань, навичок, досвіду, які впливають на моделі 
професійної поведінки та визначають особистісну та організаційну 
ефективність [1]. Складна структура компетенцій персоналу, яка 
охоплює індивідуальні психофізіологічні та когнітивні особливості 
людини, знання, навички та накопичений досвід, цінності, настанови, 
рівень мотивації і т. ін. дає можливість зробити висновок про те, що 
сама концепція компетенцій персоналу не є суто економічною, а 
знаходиться на перетині декількох наук, таких як: економіка, 
психологія, соціологія, епістеміологія, когноміка. Таке поєднання дає 
змогу відкрити нові складові компетенції, а отже, визначити умови й 
можливості її формування та ефективного використання.  
Розглядаючи структуру компетенції персоналу, слід, перш за все, 
звернутися до класифікації МакКлеланда, який визначає такі складові 
компетенції [2]: психофізіологічні властивості, знання, навички та "Я-
концепцію". На наш погляд, цей перелік складових компетенцій не є 
повним. На нашу думку, його можна доповнити такими складовими, як 
здібності (похідними від яких є знання), досвід та ментальні шаблони.  
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Окремо слід розглянути "Я-концепцію", яка, за МакКлеландом, 
розуміється як система уявлень людини про себе, та включає фізичний 
образ, цінності, настанови людини, її ідентичність [2]. Одним з 
найважливіших аспектів дослідження "Я-концепції" є визначення умов 
переходу від об'єктивних показників (психофізіологічних 
характеристик) індивіда до його суб'єктивних характеристик 
(особистісні якості, ідеї, установки), які впливають на когнітивні 
здатності людини, а головне, на її професійну поведінку. Ми вважаємо, 
що існує певна ієрархія складових компетенції, в якій усі складові 
компетенції можна поділити на первинні, вторинні і третинні. Кожний 
рівень компетенції слугує підґрунтям для реалізації інших. Більш високі 
рівні компетенції є похідними від первинних. Такий погляд на 
компетенцію є обґрунтованим з точки зору досягнення результату праці. 
Ієрархія компетенції персоналу подано на рис.   
Традиційно до "Я-концепції" включають фізичний образ, 
цінності, настанови людини, її ідентичність [2]. До цього переліку ми 
пропонуємо додати ментальні шаблони. 
Чітке термінологічне визначення ментальних шаблонів дає змогу 
уникнути непорозумінь як у розумінні цього явища, так і у наслідках 
його застосування як складової професійної компетенції людини. Це 
також дозволяє розкрити взаємозв’язок між ментальними шаблонами та 
моделями професійної поведінки, дією людини в професійній сфері. 
 
 
Рис.  Ієрархія компетенції персоналу  
З цією метою нами надано власне визначення ментальних 
шаблонів як стійких та упереджених настанов, які формуються під 
впливом виховання, образу життя, освіти, персональних уявлень про 
оточуюче середовище, моральних норм та цінностей, особистісних 
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зв’язків та спілкування, що за результатом здатності аналізувати 
процеси та явища зовнішнього середовища дає змогу сформувати моделі 
поведінки, які знаходять вияв як у суспільній, так і професійній сферах. 
Ментальний шаблон – це спосіб нашого сприйняття світу. Іншими 
словами, ментальні шаблони – це набір інструментів розумової 
діяльності людини. Кожний ментальний шаблон передбачає свою 
власну систему поглядів на життя (або на конкретну проблему): через 
них людина надає сенсу подіям і тлумачить свій досвід. В професійній 
сфері ментальний шаблон формує набір моделей поведінки, які в 
минулому забезпечили прийнятний результат. Це знаходить 
відображення у мозку людини як позитивний досвід, який у подальшому 
підсвідомо і автоматично використовується у схожих ситуаціях. 
Спеціалісти з нейрофізіології стверджують, що ментальні шаблони, або 
привичні "пат терни" поведінки навіть створюють в мозку певні 
нейронні ланцюжки, які автоматично спрямовують думки та способи 
прийняття рішень людини на ці "шляхи", створюючи привичні, 
шаблонні схеми прийняття рішень. Ось чому людина так зручно почуває 
себе у "зоні комфорту" та важко сприймає усе нове.  
Розглядаючи ментальні шаблони в структурі професійної 
компетенції, ми віднесли їх до групи вторинних компетенцій. Як 
складова Я-концепції, ментальні шаблони є результатом попередньої 
діяльності (успішної або неуспішної) людини, формують її ідентичність 
та визначають моделі професійної поведінки.     
За результатами дослідження можна зробити такі висновки. В 
основі професійної ефективності та розвитку людини лежать її 
компетенції, які є сукупністю знань, навичок, досвіду, які впливають на 
моделі професійної поведінки та визначають особистісну та 
організаційну ефективність. Структура компетенцій персоналу не є 
сталою, вона продовжує своє формування. До складових компетенцій 
персоналу ми пропонуємо додати здібності, досвід та ментальні 
шаблони.  
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОЇ 
КООРДИНАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ІНСТИТУЦІЙ 
Галгаш Р.А., Семененко І.М. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Нині вся Україна переживає трансформаційні процеси, які значно 
впливають на економічний стан країни. Луганський регіон є одним з 
найбільш постраждалих регіонів України, який втратив значну частину 
промисловості і практично перетворився з індустріального в аграрний. 
Велика кількість підприємств і організацій, розуміючи можливість 
функціонування і розвитку тільки в рамках правового і культурного 
простору України, змушені були переміститися на підконтрольні уряду 
України території і продовжувати, а іноді і починати заново, свою 
діяльність з мінімальними наявними ресурсами. Очевидно, що 
обставини, які склалися на непідконтрольною території і не цивілізовані 
способи управління не могли забезпечити не тільки подальшого 
стійкого розвитку регіону, а й задовільного функціонування його 
окремих господарюючих суб'єктів, а також різних установ і організацій. 
Це зумовило необхідність впровадження нових способів і методів 
управління в різних організаціях, пошуку нових форм партнерств, а 
також організації діяльності всіх суб'єктів регіону для його подальшого 
сталого розвитку. 
В даний час ситуація в Луганській області характеризується 
глибокими кризовими явищами, втратою зв'язків між господарюючими 
суб'єктами. Внаслідок цього посилюється роль процесів комунікації. На 
початку 2016 року відбулося перше засідання Робочої групи з 
актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року. 
Більшість учасників обговорення зійшлися на думці, що в даний час 
Стратегія області вимагає внесення змін і коригувань на підставі 
спільної співпраці різних установ. Зараз в Луганській області у зв'язку з 
АТО (антитерористичною операцією) не тільки порушені логістичні та 
коопераційні зв'язки підприємств і організацій всіх форм власності, а й 
відсутня єдина система збору та аналізу інформації про потреби жителів 
місцевих громад, що не дозволяє ефективно спланувати роботу за 
напрямками соціально економічного розвитку в регіоні. 
Існуючі об'єктивні умови, які склалися в Луганській області, не 
тільки не сприяють розвитку, а іноді призводять до розчарування 
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жителів громад, зводять до мінімуму мотиви і стимули для найбільш 
активної та працездатної частини місцевого та приїжджого населення. У 
зв'язку з цим існує небезпека значного відтоку молоді та працездатного 
населення в інші регіони і значної втрати вже найближчим часом 
Луганською областю свого трудового потенціалу. У той же час, зараз, 
ще є можливість залучити ініціативні групи і патріотів на місцевому 
рівні, які хочуть і можуть організувати роботу по реалізації головних 
принципів децентралізації влади в Луганській області. 
Моніторинг і дослідження потреб місцевих громад, заходи щодо 
впровадження проектів зі сприяння самоорганізації місцевих громад 
повинні бути зараз на першому місці в діяльності всіх органів 
виконавчої влади, громадських організацій та дослідників. 
Децентралізація можлива тільки на основі розвитку активності в 
місцевих громадах, але, на жаль, навіть при наявності ініціативи, активні 
громадяни ще не мають достатньо досвіду та ресурсів для здійснення 
результативної діяльності. Тому необхідне залучення широкого кола 
учасників до інформаційної, просвітницької, дослідницької та іншій 
роботі в місцевих громадах, що в цілому повинно стати інструментом 
підвищення впевненості жителів у власних силах і в можливостях 
регіону. 
Для стимулювання сталого розвитку Луганської області 
необхідно постійне стратегічне партнерство органів влади, громадських 
організацій, наукових та освітніх установ, представників бізнес-
структур, а також міжнародних організацій. Сьогодні науково-дослідний 
персонал і студентський актив університетів є одним з недостатньо 
використовуваних важелів сприяння поширенню кращих регіональних 
практик та ініціатив в області. Всебічне залучення потужного науково-
дослідного потенціалу університетів до процесів розвитку громад 
вимагає, звичайно, певних фінансових, інформаційних та інших 
ресурсів. З метою залучення таких ресурсів Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля постійно перебуває в 
процесі пошуку і налагодження відносин з різними міжнародними 
організаціями-донорами. Існує значна кількість донорських організацій, 
співпраця з якими також може бути плідним і корисним на всіх рівнях. 
В Луганській області сьогодні функціонують представництва значної 
кількості міжнародних організацій: Програма Розвитку ООН та інші 
агентства ООН, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, 
Міжнародна організація з міграції, Mercy Corps, USAID, Норвезька рада 
у справах біженців, Данська рада у справах біженців, Датська група з 
розмінування та інші [1]. Організації міжнародної технічної допомоги 
здійснюють моніторинг ситуації в регіоні, допомагають складати 
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програми розвитку і деталізовані плани дій для керівників суб'єктів 
різного рівня (адміністрацій, підприємств, асоціацій), виділяють кошти 
(донорську допомогу) для реалізації певних проектів. Кошти, що 
виділяються іноземними донорами, мають цільове призначення, і дуже 
часто їх освоєння пов'язано з певними процедурами і необхідністю 
участі певного кола організацій. Тому важливою складовою для 
подальшого сталого розвитку регіону є здійснення стратегічної 
координації діяльності представників бізнесу, влади, університетів, 
недержавних організацій, міжнародних організацій. 
З урахуванням потреб суспільства і регіону в цілому і 
університету як організації, зацікавленої в збереженні та відтворенні 
виробничого і людського капіталу області, на підставі досвіду 
успішного багатостороннього взаємодії і з метою сприяння формування 
успішної основи майбутньої співпраці університету з організаціями 
міжнародної технічної допомоги, можлива організація стратегічної 
координації діяльності представників бізнесу, влади, освітніх установ і 
міжнародних організацій. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - ЕФЕКТИВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ 
СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ 
Гетьман К.М., 
Науковий керівник: Зеленко О.О.  
Східноукраїнській національний університет  
імені Володимира Даля 
На сьогоднішній день проблема використання дистанційної 
форми навчання в роботі вищих навчальних закладів стає надзвичайно 
актуальною. Цей факт пов’язаний з тим, що результати суспільного 
прогресу, раніше зосереджені в сфері технологій, сьогодні 
концентруються в інформаційній сфері. Професійні знання старіють 
дуже швидко і виникає потреба у їх постійному вдосконаленні.  
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Особливої актуальності зазначена проблема набуває у сфері 
готельного і ресторанного господарства, адже значна кількість 
студентів, які навчаються на сьогоднішній день за цим фахом, 
паралельно працюють як у закладах розміщення, так і у закладах 
харчування, у івент-агенціях та на інших підприємствах з організації 
дозвілля подорожуючих, суміщаючи роботу та освіту. Зважаючи на це, 
введення дистанційних курсів для майбутніх спеціалістів спеціальності 
«Готельно-ресторанна справа» є доцільним та своєчасним [1, c. 119]. 
Дистанційна освіта представляє собою високотехнологічний 
продукт науково-технічної революції, що широко використовує ідею 
маркетингового підходу до обслуговування студентів, чим і 
пояснюється його активне поширення в усьому світі. Система 
дистанційного навчання дозволяє набути необхідних навичок і нових 
знань за допомогою персонального комп’ютеру і виходу в мережу 
Інтернет [4, c. 37-43]. 
Найбільш популярним у всьому світі електронним середовищем у 
сфері освіти вважається платформа Moodle [3] – це система управління 
навчанням, розроблена для створення онлайн-курсів, вона являє собою 
набір навчально-методичних матеріалів, оформлених спеціальним 
чином у вигляді об'єктів сервера дистанційного навчання. Навчальний 
курс містить теоретичну та практичну частини, а також допоміжні 
навчально-інформаційні елементи. 
Теоретична частина є аналогом підручника чи методичного 
посібника та оформлюється у вигляді текстових або графічних файлів, 
web-сторінок або посилань на інші ресурси Internet. Варто зазначити, що 
якісно підготовлена теоретична частина дистанційного курсу не 
поступається наглядністю заняттям в аудиторії, адже автор курсу має 
можливість доповнити кожну тему фото та відеоматеріалом, який 
допомагає повністю розкрити зміст теоретичної частини будь-якої 
дисципліни. 
Практична частина є аналогом практичних занять і оформляється 
у вигляді тестів, завдань, кейсів, інтернет-квестів та ін. Проходження 
студента по практичній частині оцінюється викладачем або автоматично 
самою системою (виходячи з попередніх налаштувань автора курсу) і 
відображається в журналі оцінок.  
Незважаючи на географічну віддаленість, студенти можуть 
виконувати колективні завдання, консультуватися з викладачем через 
вбудовану систему обміну електронними повідомленнями. Більше того, 
у платформу дистанційного навчання можна вбудовувати різноманітні 
програмні продукти, що дозволяють організовувати відеоконференцію. 
Серед найбільш відомих – це Skype (для декількох осіб), а також для 
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великої Інтернет-аудиторії програма BigBluеButton (що дозволяє 
одночасно підключити декілька сотень осіб). 
Оскільки дистанційна освіта в нашій країні перебуває на 
початковій стадії розробки і впровадження, важливо підкреслити деякі її 
особливості, що затверджені в “Концепції розвитку дистанційної освіти 
в Україні”[2]:  
гнучкість: слухачі, що одержують дистанційну освіту, в 
основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для 
себе час та у зручному місці; 
паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною 
діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від 
виробництва або іншого виду діяльності; 
велика аудиторія: одночасна звернення до багатьох джерел 
навчальної інформації, великої кількості учнів, студентів та слухачів, 
слідкування за допомогою телекомунікаційного зв’язку студентів між 
собою та з викладачами; 
технологічність: використання в навчальному процесі нових 
досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини 
у світовий інформаційний простір; 
інтернаціональність: можливість отримувати освітні послуги у 
навчальних закладах іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни, 
та надавати освітні послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, 
що проживають за кордоном; 
позитивний вплив на студента (учня, слухача): підвищення 
творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує 
дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, 
використаний сучасних інформаційних та телекомунікаційних 
технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення; 
якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної 
форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів 
залучається найкращий професорсько-викладацький склад і 
використовуються найсучасніші навчально- методичні матеріали; 
передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної 
освіти та відповідність її освітнім стандартам.  
Зазначені риси та особливості дистанційної освіти висвітлюють її 
позитивні сторони і незважаючи на численні труднощі в процесі 
запровадження будь-яких нововведень, доцільним є застосування 
технологій дистанційного навчання у підготовці фахівців сфери 
готельно-ресторанного бізнесу до професійної діяльності.  
Більше того, опосередкований попит на такий освітній продукт 
виказують самі власники підприємств готельного і ресторанного 
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господарства, які, аби не втратити власну частку на світовому ринку 
послуг гостинності, стикаються з потребою підвищення кваліфікації 
власного персоналу, що не може сісти на якийсь час за парту, але має 
набути новітніх знань та навичок аби залишатися 
конкурентоспроможними у своїй професійній сфері діяльності.  
Таким чином, можна зазначити, що дистанційні освіта має стати 
потужним інструментом підготовки професіоналів у сфери готельно-
ресторанного бізнесу, адже саме така система освіти дає можливість 
поєднати практичну діяльність та навчання, обрабовуючи набуті новітні 
знання у повсякденній роботі будь-якого закладу гостинності.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ 
ІНДУСТРІЇ 
Дородня Т.Р., 
Науковий керівник: Зеленко О.О.  
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Сьогодні Україна швидко проникає у сферу міжнародного 
туризму і прагне заволодіти якомога більшою часткою доходів у 
туристичному бізнесі. Приклад розвинутих країн демонструє 
можливість отримання значних доходів від участі у міжнародних 
туристичних відносинах. Проте участь в них нашої держави потребує 
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глибокого аналізу, передусім, розгляду доцільності такої участі та її 
можливості. Основним завданням, що стоїть перед Україною стосовно 
участі у міжнародних туристичних відносинах, є отримання якомога 
більшої частки світових туристичних прибуттів. Для того, щоб говорити 
про такий тип глобальних економічних відносин, необхідно оцінити, 
наскільки реально їх розвивати в саме на теренах нашої країни. 
Проблеми, які можна спостерігати сьогодні в галузі вітчизняного 
туризму, є “спадком”, який залишився нашій державі після розпаду 
СРСР. Тому ці явища є досить глибинними, а їх розв’язання потребує 
комплексного та продуманого підходу. Саме з цими проблемними 
питаннями на національному рівні займається Департамент з розвитку 
туризму та курортів в рамках Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі.  
Недостатній рівень розвитку безпосередньо мережі та об’єктів 
туристичної інфраструктури, їх невідповідність світовим стандартам – 
це одна з ключових проблема. Слід пам’ятати, що виробнича база галузі 
формувалася в основному за радянських часів з орієнтацією на 
невибагливого туриста, тому серед об’єктів інфраструктури 
переважають великі (порівняно з аналогічними зарубіжними) 
комплекси, із значною концентрацією місць та низьким рівнем 
комфортності.  
Інша проблема - відсутність скоординованої системи заходів з 
виведення туристичного продукту України на світовий ринок, яка 
давала б відчутні результати. Проблеми виникають насамперед з 
рекламою вітчизняних курортів.  
В Україні дуже обмежно застосовуються туристичні технології, 
які в розвинутих країнах стали звичними. Насамперед, це електронні 
інформаційні довідники про готелі, транспортні маршрути і туристичні 
фірми з переліком і вартістю послуг, які вони надають. У світі 
практично всі довідники з туризму існують в електронному вигляді, 
більшість – у відкритих інтернет-форматах, що дає їх користувачам 
можливість бронювати місця в готелях і замовляти транспортні послуги 
в режимі реального часу. 
Останнім часом у галузі інформаційних технологій України 
спостерігається значне пожвавлення. Активне застосування новітніх 
інструментів Інтернет простору дасть змогу розширити ринки збуту 
національного туристичного продукту на світовому ринку.  
Наступна проблема - низька якість туристичного продукту, 
зумовлена загальною кваліфікацією працівників галузі. На сьогодні в 
Україні практично відсутня відповідна система для підготовки і 
перепідготовки кадрів, а також чіткі та адекватні світовим стандартам 
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кваліфікаційні вимоги щодо фахівців туристичної індустрії і сфери 
гостинності. Вітчизняна туристична галузь займає одне з перших місць 
щодо дефіциту кваліфікованих кадрів.  
Головними зовнішніми негативними факторами, які стримують 
розвиток туризму в Україні, є: повільність та несподіваність 
економічних реформ, несприятливість існуючих умов для 
підприємництва взагалі та туристичного зокрема; недосконалість і тиск 
збоку нормативно-правового поля (у тому числі – правил і умов 
перетинання кордонів іноземцями); наявність воєнного конфлікту на 
Сході країни. В результаті маємо - відсутність необхідних інвестицій 
для розвитку туризму – як внутрішніх (через тривалу економічну кризу), 
так і іноземних (через несприятливий інвестиційний клімат); негативний 
туристичний імідж країни з низьким рівнем комфорту та безпеки для 
подорожуючих [3].  
Зазначені фактори стали передумовою розробки та затвердження 
Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 р. [1]. ЇЇ 
головна мета – формування сприятливих умов для активізації розвитку 
сфери туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами якості та 
з урахуванням європейських цінностей, перетворення її на 
високорентабельну, інтегровану у світовий ринок конкурентоспроможну 
сферу, що забезпечує прискорення соціально-економічного розвитку 
регіонів і держави в цілому, сприяє підвищенню якості життя населення, 
гармонійному розвитку і консолідації суспільства, популяризації 
України у світ. 
В українського туризму є лише два шляхи, тобто два сценарії 
подальшого розвитку. Саме зараз відбувається той вирішальний момент, 
від якого залежить майбутнє українського туризму, коли з’ясовується, 
чи стане туризм однією з головних статей доходу в бюджеті, як це 
відбувається у більшості цивілізованих країн світу, чи залишиться на 
тому самому рівні, на якому він існував до сьогодні. Все це визначається 
тими орієнтирами, що будуть покладені в основу політики розвитку 
туризму, залежно від того, на кого буде спрямований ринок туристичних 
послуг. Таким чином, стоїть альтернатива: робити акцент на іноземного 
споживача чи реанімувати внутрішній туристичний процес. Враховуючи 
той факт, що ми втратили довіру іноземних відвідувачів кількість яких у 
2015 р. порівняно з 2010 р. скоротилася майже у 20 разів (з 335835 до 
15159 осіб), нам не залишається нічого кращого як звернути увагу на 
власних громадян нашої країни, серед яких кількість бажаючих 
відпочивати за кордоном за той самий період зросла на 27 % (з 1295673 
до 1647390 осіб), натомість кількість внутрішніх туристів скоротилась 
майже у 2 рази (з 649299 до 357027 осіб) [2]. 
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Проаналізувавши ситуацію в туристичній галузі України, можна 
визначити альтернативний шлях виходу з кризи, що включають такі 
заходи:  
1) підвищення ефективної функціонування інформаційно-
комунікаційної інфраструктури; 
2) створення позитивного іміджу України як безпечної 
туристичної держави з високим рівнем обслуговування; 
3) активне просування національного туристичного продукту як 
на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичних послуг;  
4) відновлення в Україні транспортної інфраструктури; 
5) формування системи підготовки власних кваліфікованих 
кадрів; 
6) розвиток інноваційної діяльності, що сприятиме створенню 
нових оригінальних туристичних продуктів, комплексному 
використанню і збереженню навколишнього природного середовища та 
культурної спадщини.  
Туристична галузь нашої країни після затяжної кризи, хоч і дуже 
повільними кроками, починає «нарощувати темпи розвитку». Цьому не 
аби як сприятиме «Євробачення 2017» - міжнародний музичний 
конкурс, що привабить безліч іноземців з багатьох країн Європи та 
світу. Але не можна зупинятися на досягнутому. Саме від того, яким 
шляхом піде зараз розвиток галузі, залежить все її майбутнє, стан 
економіки, а отже, і життя України в цілому. 
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РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН  
В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 
Іванченко О.В.,  
Науковий керівник: Заваріка Г. М. 
Cхідноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Для економіки України, франчайзинг є відносно новим та 
актуальним явищем, у той час як у розвинутих країнах, він сторіччями 
практикувався як засіб забезпечення споживачів суспільства в різних 
послугах. 
У сфері туризму франчайзинг з'явився відносно недавно. 
Привабливість франчайзингу полягає в наявності незаперечних переваг 
для обох учасників франчайзингових відносин. Для малих туристичних 
агенств він надає в розпорядження стабільний дохідний бізнес, для 
відомих фірм і компаній - можливість розширити й зміцнити свої 
позиції на ринку. Саме цим можна пояснити настільки широке 
поширення франчайзингу як у Європі, так і в Америці. Для багатьох 
підприємств франчайзинг став символом успіху в бізнесі, у тому числі і 
для деяких українських фірм, що зважилися на розвиток бізнесу за 
допомогою франчайзингу.  
Термін "франчайзинг" вже ввійшов у науковий обіг і відносно 
широко застосовується в наукових та виробничих колах. Найбільш цінна 
та корисна пільга, яка потрібна тому, хто розпочинає свій шлях у бізнесі, 
- це можливість використання відпрацьованих технологій, які вже себе 
виправдали (для виготовлення проміжного чи кінцевого продукту), 
відомої й популярної торгової марки, можливість навчатися й 
отримувати необхідні консультації [1]. 
Всі ці можливості можуть надати ті, хто вже має досвід, знання, 
володіє технологічними секретами, хто створив собі відповідний імідж у 
світі бізнесу та у споживачів. Все це - капітал зрілих підприємців.  
Франшиза - це ліцензія на використання товарного знака і 
технології зі взаємними зобов'язаннями і пільгами на ведення бізнесу 
між франчайзером (передаюча фірма, компанія) і франчайзі (отримуюча 
фірма або приватний підприємець), що надається за визначену 
компенсацію та оформлена згідно із законодавством. 
Першим прикладом створення франчайзингової системи у США 
можна вважати законодавче надання прав приватному бізнесу в таких 
галузях, як залізничні шляхи і банки. Отримане від уряду виключне 
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право давало стимул приватному бізнесу вкладати значні капітали в 
розвиток цих підприємств. При цьому надавалися привілеї тим, хто міг 
забезпечити послуги, які вимагалися. Наприклад, передача права на 
землекористування особі, яка забезпечить постачання армії, чи передача 
повноважень особі на збір податків від імені уряду. Це привело до того, 
що приватний бізнес дозволив відносно швидко і якісно розвивати 
підприємства різних сфер послуг без залучення державних коштів. 
По суті, франчайзинг процвітає тому, що об'єднує стимули до 
володіння малими підприємствами з управлінською майстерністю 
великого бізнесу. 
Досвід свідчить, що успіх франчайзингу, особливо при виході на 
закордонні ринки, прямо залежить від його властивості використовувати 
нові стратегії та адаптуватися до місцевих умов, традицій і норм. Важко 
не погодитися з тим, що кожна країна має свою специфіку. І якщо вона 
значно відрізняється від культури країни-експортера франчайзингу, то 
передусім постає завдання популяризувати саму концепцію конкретного 
бізнесу, а потім вже здійснювати продаж франшиз. Тому при освоєнні 
закордонного ринку компаніям часто доводиться змінювати 
відпрацьовану стратегію маркетингу й реклами, а в країнах, що 
розвиваються, маркетингові дослідження взагалі стають неможливими. 
Причина тут полягає в низькому рівні статистики та якості соціально-
демографічних даних. До того ж адміністративні та правові перешкоди, 
з якими свого часу зіштовхнути в колишньому Радянському Союзі "Мс 
Donald's", можуть відчутно стримувати потенційний ріст 
франчайзингових систем [2]. 
Сьогодні стратегічні ринкові партнери дедалі частіше 
зіштовхуються з проблемами, які з'являються внаслідок бурхливого 
розвитку туристичного ринку. Безперервно прискорюється темп 
виникнення і зникнення ринкових суб'єктів. Передбачити ці зміни стає 
чимраз важче, а їхнє прогнозування стає все менш надійною базою для 
всеохоплюючого стратегічного планування. 
Виходячи з цього, можна припустити, що в перспективі більшість 
нових незалежних малих і середніх підприємств туризму, діючих в 
Україні, звернуться до франчайзингової системи як до найбільш 
ефективного методу реалізації товарів та послуг, що дозволяє швидко 
реагувати на зміни ринкових умов, з одного боку, і як до сильної 
підтримки своїх інтересів - з іншого. На таку думку наводить, по-перше, 
незадоволеність існуючою сьогодні державною підтримкою малих і 
середніх підприємств, а по-друге те, що успішне функціонування 
франчайзингових систем може приносити вигоди і споживачу, і 
національній економіці в цілому. 
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Отже, франчайзинг у туризмі являє собою ефективну форму 
підприємницької діяльності, що відкриває значні можливості для 
створення й розвитку власної справи, для значного розширення обсягу 
продажу товарів і послуг. 
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ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ПРИВАБЛИВОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
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Науковий керівник: Зеленко О.О.  
Східноукраїнський національний університет  
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За останні роки туризм перетворився на потужну індустрію, що 
виділяється серед інших галузей економіки своєю високою 
ефективністю. Для багатьох розвинених країн туризм є основним 
наповнювачем бюджету. Говорячи про нашу Батьківщину, можна 
сказати, що Україна не використовує всі свої туристичні ресурси у 
повному обсязі, хоча туристична індустрія в нашій державі має значний 
потенціал росту, який необхідно розвивати та примножувати. 
Ключовою складовою вітчизняної туристичної галузі є готельне 
господарство, яке сьогодні розвивається інтенсивними темпами. Не 
останню роль у цьому процесі відіграє якість обслуговування туристів у 
місцях тимчасового перебування. 
Якість готельних послуг показує відповідність наданих послуг 
очікуваним або встановленим стандартам [3, с. 210]. Ці стандарти, їхня 
реальна форма і зміст є критерієм якості. Відповідність обслуговування 
встановленим критеріям – це запорука успіху як окремого готелю, так і 
туристичної індустрії загалом, адже левову частку вражень потягом 
тимчасового перебування у подорожі турист отримує саме у готелі, 
користуючись його послугами. Таким чином, саме від якості послуг та їх 
надання залежить ступінь задоволення туристів. 
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Таким чином виникає нагальна потреба у дослідженні 
специфічних рис якості готельних послуг, а також особливостей 
взаємодії споживача і виконавця при наданні послуг гостинності 
вітчизняними підприємствами готельного господарства. 
Найбільш складним питанням у визначенні якості готельної 
послуги є те, що вона є нематеріальним продуктом. Якість готельних 
послуг відповідає загальним особливостям нематеріального 
виробництва. Вона характеризується невловимістю, нездатністю до 
зберігання, непостійністю у дотриманні якісних показників, 
індивідуальністю. Всі заходи, які готель може запропонувати 
відвідувачу не існують до їх споживання. Тому зіставити в результаті 
можна лише очікувані та одержані вигоди. Неоднозначність готельних 
послуг, їх розпливчастість, викликає у двох сторін, туриста і провайдера, 
певну сумнівність в якості послуги. 
Не менш істотно і те, що готель ні в якому разі не повинен 
орієнтуватися на достойний рівень тільки однієї або декількох послуг. У 
будь-якому випадку гість обирає готельні послуги, які оптимально 
відповідають його критеріям якості в цілому. 
На думку українських науковців [1], якість готельних послуг 
включає 10 складових, характеристика яких представлена у табл.   
Звідси можна зробити висновок про те, що якість готельних 
послуг напряму залежить від умов її надання. При цьому, як правило, 
тільки обґрунтоване управління якістю готельних послуг є одним із 
ключових факторів збільшення рівня обслуговування клієнтів, 
рентабельності готелю, забезпечення його економічної безпеки. 
У сучасному менеджменті якості сформувалися універсальні 
моделі, що визначають основні елементи системи управління якістю 
послуг, які можна адаптувати до специфічних особливостей готельного 
господарства [2]. Серед них найбільш розповсюджена моделі «П’ять М» 
Ф. Котлера, яка передбачає, що якість послуг досягається через 
ефективне управління усіма складовими обслуговування в готелі: 
персоналом (Мen), обладнанням (Mаchine), матеріалами (Material), 
методами (Method) і навколишнім середовищем, мікрокліматом (Milieu). 
Звертає на себе увагу той факт, що останнім часом готельний 
ринок України характеризується зростанням пропозиції при 
одночасному скороченні попиту, що призводить до посилення 
конкуренції. Але головною проблемою вітчизняних провайдерів 
готельних послуг залишається співвідношення «ціна/якість», а точніше 
– невідповідність ціни рівню якості послуг, які надаються 
національними підприємствами готельного господарства. Найчастіше 
відвідувачі стикаються з завищеною ціною порівняно з низькою якістю 
готельного обслуговування.  
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Таблиця 
Характеристика складових якості готельних послуг 
Складові якості 
послуг 
Зміст складових якості послуг 
Доступність (фізична 
і психологічна) 
Контакт із співробітниками готелю повинен бути 
легким і приємним 
Комунікації Інформування клієнтів про послуги на зрозумілій 
мові, адаптованій до особливостей цільової групи 
Компетентність Наявність необхідних навиків і знань для надання 
послуги 
Ввічливість Увічливість, уважність, дружелюбність персоналу 
Надійність Стабільність роботи, необхідний рівень 
забезпечується завжди, прийняті зобов’язання 
виконуються 
Довіра Репутація фірми, її чесність, гарантії серйозного 
відношення до клієнтів 
Відповідальність Повна відповідальність усім запитам клієнтів 
Безпека Захист від ризику фізичного, фінансового, 
морального 
Відчутність Матеріальне підтвердження послуг – приміщення, 
персонал тощо 
Розуміння клієнта Уміння розуміти специфічні потреби клієнта та 
пристосовуватись до них 
Джерело: [1, с. 132] 
Особливо гостро низька конкурентоспроможність наших 
готельних підприємств проявляється саме зараз – у період підготовки та 
проведення міжнародного конкурсу «Євробачення - 2017». Потенційні 
іноземні туристи вже відмовляються бронювати місця у готелях Києва 
адже вартість проживання на час проведення конкурсу просто 
«зашкалює», і це при тому, що стан матеріально-технічної бази, а також 
рівень обслуговування у більшості випадків бажає бути кращим. У 
підсумку, якщо цінову політику не буде змінено найближчим часом, 
готельна індустрія втратить значну частку можливих прибутків. У 
виграші залишаться тільки власники дешевих хостелів та приватних 
апартаментів, які працюють на тіньовому ринку. Як наслідок – наша 
країна знову підтвердить свій імідж держави до якої не варто їхати на 
відпочинок через високу вартість послуг гостинності, що не 
відповідають світовим стандартам якості. 
Україна перебуває на шляху перетворення у туристичну державу, 
але досягнення цього статусу це завдання не з легких. Сьогодні постає 
питання розробки власної нормативно-правової бази, яка б регулювала 
якість надання  послуг у сфері гостинності. Окрім того кожне 
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підприємство готельної індустрії повинно запровадити власну систему 
управління якістю послуг, яка відповідатиме національним і 
міжнародних стандартам та гарантуватиме задоволення потреб будь-
якого клієнта на всіх етапах обслуговування. 
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ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ 
ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
Мар’ячкіна О.В, 
Науковий керівник: Заваріка Г.М. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Туризм - одна з найбільш перспективних галузей світової 
економіки, потенціал якої в Україні використовується в недостатній 
мірі. При цьому практично всі регіони України мають певну туристичну 
привабливість і потенціал для розвитку туристичної інфраструктури. 
Реалізація туристичного потенціалу України стримується низкою 
факторів, характерних майже для кожного регіону: нерозвиненість 
туристичної інфраструктури, слабка конкурентоспроможність і 
кваліфікація кадрів, недостатність маркетингових досліджень, 
незацікавленість приватного сектору вдовготривалих фінансових 
вкладеннях в розвиток транспортної сфери, відсутність єдиної стратегії 
у формуванні державного іміджу, - все це відштовхує потенційних 
туристів. 
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Проблемами дослідження туристичної привабливості займалися 
Балабанов І.Т., Колесник О.О., Маркіна І.А., Музиченко-Козловська 
О.В., Омуш А.І., Самойленко, О.А., Черниш І.В. [1-6]. В роботах 
Маркіна І.А. та Черниш І.В. головна увага приділяється засобам 
підвищення інвестиційної привабливості туристичного комплексу 
регіону та його складовим. Головна увага Колесника О.О та Музиченко-
Козловської О.В., зосереджувалась на оцінці туристичних факторів. 
Балабанов І.Т., Омуш М.О. та Самойленко О.А. досліджували методи 
визначення туристичної привабливості за допомогою розробленої 
системи показників. Однак, в наведених роботах, недостатньо уваги 
приділяється проблемі щодо врегулюванню протиріч між зростаючими 
потребами українців в розвитку внутрішнього і в’їзного туризму, 
повільного розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу країни та 
пошуку шляхів стимулювання туристичної привабливості території. 
Привабливість - це властивість викликати захоплення, 
притягувати до себе особливими якостями, властивостями. У науковій 
літературі, присвяченій туристичній діяльності, зазначається, що 
поняття атрактивності є основним і визначальним під час дослідження 
потоків людей.  
Туристична привабливість території формується передусім за 
наявності природних або історико-культурних туристичних ресурсів, а 
ще краще - за їх поєднання. Водночас такі ресурси ще не встановлюють 
рівень привабливості цієї чи іншої території. Туристична привабливість 
часто мінлива і може змінюватися залежно від багатьох чинників, котрі 
впливають на привабливість туристичної території. Саме до них 
належить наявність сучасної матеріально-технічної бази туризму, 
зокрема новітніх готельних комплексів, спеціалізованих закладів із 
відповідним асортиментом послуг, які вони продукують та ін. 
Загалом туристично привабливою вважається територія, яка 
користується популярністю у туристів і перетворюється на відповідне 
територіальне туристичне поєднання у вигляді туристичного пункту, 
центру, вузла, району, регіону [6, c.154-157]. Важливим засобом 
підвищення привабливості території є створення туристичного кластера 
як прогресивної форми територіально-виробничого об'єднання. 
Туристичний кластер - це добровільне територіальне об'єднання 
взаємопов'язаних туристичних підприємств і закладів, причому вони 
мають право на самостійну господарську діяльність.  
Вагомим чинником привабливості території в сучасних умовах 
життєдіяльності є стан навколишнього середовища (рівень екологічного 
забруднення, санітарно-гігієнічний стан водойм, повітря, ґрунтів). 
Туризм, порівнюючи з іншими галузями економіки, має суттєву 
перевагу: він може стати альтернативою підприємствам із екологічно 
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небезпечними викидами. У такому випадку пріоритетний розвиток 
туризму забезпечуватиме сталий розвиток територій, зберігаючи їх 
природне та культурне середовище, а відтак - екологічну рівновагу, яка 
теж є важливим чинником підвищення його привабливості [3, c. 39 - 44]. 
Основними напрямками для збільшення частки туризму можуть стати 
бізнес-туризм, екскурсійний, пізнавальний туризм, розважальні тури, 
екстремальний туризм, екотуризм та подієвий туризм. 
До основних шляхів стимулювання туристичної привабливості 
України доцільно віднести: створення позитивного іміджу України як 
привабливої території для відпочинку; підвищення уваги українців до 
відпочинку всередині країни. В першу чергу, можливість залучення 
додаткового туристичного потоку за рахунок активного маркетингу в 
регіонах; підтримка туризму національними програмами, наприклад, 
пропаганда здорового способу життя, як наслідок - нарощування обсягів 
та видів активного туризму; створення єдиного реєстру даних про 
туристичні ресурси та їх концентрацію по регіонам України; моніторинг 
туристичної привабливості території; покращення професійної 
підготовки кадрів для сфери туристичного обслуговування орієнтованих 
на внутрішній та в’їзний туризм; створення туристичних кластерів - 
об’єднання туристичних ресурсів різних суб’єктів з метою одержання 
вигоди від сумісних зусиль у вигляді більш широкого кола 
можливостей; розробку цікавих та змістовних туристичних програм та 
маршрутів. Вище зазначені шляхи стимулювання дають можливість 
стверджувати те, що покращення стану туристичної привабливості 
можливе лише за допомогою співпраці держави та органів місцевого 
самоврядування з туристичними фірмами на основі приватно-
державного партнерства [1]. 
Отже, туристична привабливість - це наявність такого 
туристичного потенціалу території, за експлуатації якого забезпечують 
оптимальне туристично-рекреаційне навантаження і повне збереження 
туристичних ресурсів та можливість отримання відповідного соціально-
економічного ефекту без порушення екологічної рівноваги довкілля. 
Україна знаходиться на шляху формування цивілізованого, 
динамічного, конкурентоспроможного сектора туризму. Особливості 
сучасного етапу розвитку туризму визначаються глибинними 
перетвореннями в усіх сферах суспільного життя. Для стимулювання 
туристичної привабливості України необхідно перш за все переглянути 
державну програму розвитку туристичної індустрії в Україні. Ця 
програма повинна передбачати підтримку діяльності органів місцевого 
самоврядування зі збереженості природних ресурсів, історико-
культурних пам’яток, складання банку даних щодо концентрації різних 
туристичних об’єктів по всій території України. 
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На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України 
з'являється новий вид туристичної діяльності — сільський туризм. Це 
ідеальний варіант для тих, хто хоче відпочити на природі, в затишному 
мальовничому куточку та зануритися в атмосферу українського села. 
Україна з її природними та культурними ресурсами є привабливою 
країною для «зелених» туристів. Це спричинено різноманіттям 
ландшафтів (морське узбережжя та степи на півдні, гори на заході, ліси 
та озера на півночі), м'яким континентальним кліматом, великою 
історичною та культурною спадщиною, гостинністю населення, 
збереженням національних традицій у сільський місцевості. 
В Україні сільський туризм виник у 1996 році, однак він дуже 
швидко став популярним як для відпочиваючих, так і для хазяїв цих 
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будинків. Велике розповсюдження сільський туризм одержав у 
Карпатському регіоні, на Закарпатті, Слобожанщині, Поліссі, Поділлі, 
Буковині. 
Привабливість сільського зеленого туризму складається не тільки 
в доході власникам будинків, але й інших жителів села. Створюються 
нові робочі місця в сфері обслуговування туристів, збільшується попит 
на продукти харчування, сувенірну продукцію й вироби місцевих 
майстрів, активізується будівництво й транспортні послуги. 
На сьогоднішній день туризм, зокрема сільський зелений – 
найбільше стрімко зростаюча галузь у світі. Приблизно десять відсотків 
світового валового продукту приносить міжнародна туристична 
індустрія, 500 мільярдів доларів США становлять щорічні надходження 
від світової туристичної галузі й упевнено прогнозується його подальше 
зростання[3, с. 114]. 
Сільський зелений туризм – індустрія експорту, що відрізняється 
від інших експортних галузей одним важливим аспектом. Більшість 
експортерів вивозять свої товари із країни до споживача. У туризмі 
споживач прибуває в країну для того, щоб придбати й ужити вироблені 
продукти й послуги. Це створює додаткові надходження в місцеву 
економіку. 
Україна має надзвичайно більші туристсько-рекреаційні 
можливості. Майже 15% території це зони відпочинку, гірські й 
приморські ландшафти, придніпровські зелені зони де чисті ріки, 
повітря, гори, де збережені національні традиції, фольклор, музеї, 
церкви й інші прекрасні архітектурні пам'ятники. Історично зложилося 
більше 500 населених пунктів, які мають унікальну історико-культурну 
спадщину. Охороняється державою близько 30 національних і 
регіональних парків і садиб відомих діячів української культури [1, 
с.16]. 
Видатними є лікувальні ресурси – більше 400 джерел мінеральних 
вод і більше 100 родовищ цілющих вод, достаток унікальні не тільки для 
України, але й для Європи. Значна частина цих ресурсів зосереджена в 
межах сільської місцевості (69,3 % від території країни) і в межах 
лісових угідь, площа яких становить 17,2%. У селах України 
нараховується 6,3 млн. житлових будинків, з яких 98% перебувають у 
приватній власності. Середньорічна кількість працездатного населення, 
що проживає в селах, становить 6,4 млн. чоловік, з них більше 0,5 млн. 
офіційно зареєстровані як безробітні, 3 млн. чоловік ставляться до 
категорії незайнятого населенням[2, с. 164]. 
Якщо буде належним чином задіяне таке багатство матеріальної й 
духовної культури України, у сільському зеленому туризмі позитивний 
результат не змусить себе чекати. 
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Привабливість сільського зеленого туризму складається не тільки 
в доході власникам будинків, але й інших жителів села. Створюються 
нові робочі місця в сфері обслуговування туристів, збільшується попит 
на продукти харчування, сувенірну продукцію й вироби місцевих 
майстрів, активізується будівництво й транспортні послуги. 
Таким чином, сільський зелений туризм – корисний як для 
відпочиваючих, так і для господарів – селян, сільських громад, регіонів і 
держави в цілому, сприяє розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей 
економіки. Його розвиток також сприятиме збереженню селянства як 
носія української ідентичності, культури і духовності, це додаткові 
можливості для популяризації української культури, поширення знань 
та інформації про історичні, природні, етнографічні особливості 
України, що заслуговує на всіляку підтримку з боку держави. Отже, для 
зеленого сільського туризму  в Україні є всі умови та тенденції  
подальшого розвитку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
Перепелиця Ю.Р., 
Науковий керівник:  Данільєва Ю.Г.  
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Зараз, коли темп життя сучасних людей прискорений і кожна 
секунда на рахунку, багато клієнтів залишаються незадоволеними 
якістю обслуговування. У цьому сенсі розглянемо переваги 
застосування сучасних інформаційних технологій в закладах 
ресторанного господарства. 
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Інформаційна технологія – процес, який використовує сукупність 
методів і засобів реалізації операцій збору, передачі, накопичення та 
обробки інформації на базі програмно-апаратного забезпечення для 
вирішення управлінських завдань економічного об’єкта. 
Інформаційні технології сприяють ефективній організації процесу 
управлінням підприємством. 
Перше, на що варто звернути увагу у процесі організації 
ресторанного господарства, це створення власного сайту. За 
статистикою 70% відвідувачів під час вибору нового закладу бере 
інформаію щодо меню та вивчає попит закладу на сайті, і більше 80% 
запитів відбуваються з мобільних пристроїв. Тому варто подбати і про 
мобільної версії сайту. Коментарі до відгуків про заклад також мають 
позитивний вплив на його рейтинг. Але, на жаль, більшість ресторанів 
обмежуються лише сторінками у соціальних мережах. 
Також після створення сайту варто задуматися про впровадження 
функції доставки продукції. Особливо актуальна ця функція в закладах з 
низькими і середніми цінами на страви. За опитуванням сайту «Афіша-
Ресторани» більше 50% людей хочуть замовляти страви зі свого 
улюбленого ресторану. У цій сфері досягла успіху компанія «Amazon», 
впровадивши в спектр інноваційних послуг доставку за допомогою 
дронів (квадракоптерів). Хоча послуга доступна, поки що, тільки 
вузькому колу покупців, система вже показує себе цілком непогано. 
Плюсом є швидкість доставки. За заявою компанії доставка 
здійснюється протягом 30 хвилин, але перші тести показали результат у 
16 хвилин, що перевершило очікування у 2 рази. З мінусів можна 
відзначити обмеженість по вазі – 2 - 3 кг і малий радіус дії дронів - 
всього 16 км від складу [1]. 
Важливою функцією підприємств ресторанного бізнесу є 
бронювання. Воно дозволяє раціональніше використовувати посадочні 
місця и збільшувати трафік клієнтів у кілька разів. На сьогоднішній день 
міжнародними лідерами в сфере онлайн-бронювання є: Токіо, Осака, 
Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан-Франциско. У ціх містах відсоток 
бронювання столів через інтернет складає 55%. Зберігаючі таку 
тенденцію майже через 8 років 9 з 10 замовлень столів будут 
заброньовані онлайн [2]. 
Наступним пунктом впровадження інформаційних технологій 
можна виділити застосування електронного меню. Основною його 
перевагою є швидкість. Найбільш ефективним компонентом його 
функціонування є повне самообслуговування. Офіціант приносить 
планшет відвідувачеві, або ж меню вже знаходиться у вбудованому 
терміналі біля столу, і гість сам вибирає страви на свій смак. Додає їх в 
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замовлення або прибирає їх звідти за необхідністю. Це виключає 
можливість помилки у прийомі і виконанні замовлення офіціантом. Під 
час очікування свого замовлення гість може перевірити пошту або зайти 
і подивитися новини в соціальних мережах з того ж гаджета. Крім того, 
цей спосіб дозволяє скоротити кількість офіціантів до мінімуму, що 
позитивно позначається на фінансовому аспекті закладу харчування. 
Стосовно цін на дані пристрої, можна визначити декілька 
позицій: від відносно дешевих планшетів, до більш дорогих і новітніх 
сенсорних поверхонь на столах і проекторах. З перших можна виділити 
iPad. При середній ціні в 250 $ ви отримуєте рішення, яке здатне 
повністю замінити дії людини. З урахуванням, що середня зарплата 
офіціанта 100-200 $ в місяць, а планшет буде працювати не один рік, ця 
покупка є дуже доцільною. Є також більш дорогі рішення. Наприклад, 
нові проектори від Sony - Xperia Touch, які можуть перетворити весь 
стіл на планшет. Такі новомодні девайси залучає молоде покоління, що 
позитивно відображається на продажах ресторанного продукту. Так, 
ресторани з системою електронного меню «e-Menu» отримують на 10-
15% більше виручки з одного столу, ніж ресторани з класичною формою 
обслуговування [3]. 
Зрозуміло, електронне меню не є панацеєю для всіх закладів і 
ресторани з таким видом меню не зможуть повністю відмовитися від 
персоналу, але це дозволить останнім вельми ефективно і раціонально 
використовувати свій бюджет, спрямовуючи його на поліпшення 
технологій приготування страв. Разом із цим, у дорогих ресторанах, де 
акцент робиться саме на обслуговуванні високого рівня, при спілкуванні 
офіціанта з відвідувачем використання планшетів буде недоречне. А на 
маленьких підприємствах з невеликими доходами даний вид меню буде 
просто нерентабельний. Отже, пропоноване рішення ідеально підходить 
для ресторанів і кафе середнього цінового сегмента.  
Сучасні інформаційні системи, розроблені спеціально для 
підприємств громадського харчування, дозволяють значно спростити, 
оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних повсякденних, 
специфічних для цього бізнесу операцій. Визначальним фактором у ході 
автоматизації підприємства громадського харчування є комплексний 
підхід, який визначається правильною організацією бізнес-процесів, 
сучасним високотехнологічним устаткуванням і надійністю 
контрольних функцій програмного забезпечення.  
Нагальною потребою в діяльності закладів ресторанного 
господарства є автоматизація підприємства, що набагато спрощує 
процес роботи і допомагає звести до мінімуму збитки і зайві витрати. 
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В результаті автоматизації підвищується якість сервісу і престиж 
закладу; забезпечується швидка обробка замовлень та обслуговування 
відвідувачів; поліпшується узгодженість і контроль за роботою 
персоналу; ведеться облік руху матеріальних цінностей і руху товарів; 
скорочуються тимчасові витрати на пошук і аналіз інформації. 
Для автоматизації ресторанного обліку використовуються 
наступні програмни: Fidello F & B, Micros, програмний комплекс 
«Парус-Ресторан», програмний комплекс SERVIO, 1C-Рарус: Ресторан + 
Бар + Кафе, програмний комплекс Iiko, програмні продукти R -keeper, 
Компас. Для невеликих вуличних ресторанів і кафе розроблена програма 
Palmpos. Вона забезпечує облік продажів, отримання звітів, передачу 
даних в централізовану бухгалтерію, розрахунок калькуляції страв, 
ведення складського обліку на кухнях і складах [4]. 
Таким чином, інформаційні технології позитивно впливають на 
підприємства ресторанного господарства і на індустрію громадського 
харчування в цілому. Але на даний момент, не дивлячись на численні 
плюси, підприємці віддають перевагу старим методам, що перевірені 
роками на власному досвіді, тому що дані напрямки підвищення якості 
обслуговування потребують чималих затрат, як капіталовкладень, так і 
людських ресурсів. 
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РЕФОРМА ОСВІТИ, ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
Пономарьова Г.О. 
Одеський національний економічний університет 
Сучасні тенденції розвитку світового господарства свідчать про 
те, що в умовах прискорення та поглиблення процесів глобалізації в 
міжнародних економічних відносинах, поширення їх майже на всі 
регіони та країн світу, нового значення набуває необхідність визначення 
пріоритетів національного розвиту та розвитку національного 
потенціалу України. Тому питання набуття нової якості освіти, яка 
створює підвалини національного потенціалу кожної країни, сьогодні є 
вкрай актуальними. 
Економіка знань висуває нові вимоги до якості і сутності освітніх 
процесів та освітнього простору у кожній країні. Завдяки сучасним 
технологіям формується глобальний простір економічних функцій, які 
розміщуються по всьому світу, людський капітал пересувається 
надзвичайно мобільно, освітній простір теж набуває ознак глобальності 
та забезпечує діяльність глобальних корпорацій. Саме така мобільність 
та всесвітнє охоплення освітніми послугами не враховувалося при 
вибудовуванні системи освіти в України, на чому і було наголошено на 
початку освітніх реформ у 2014 році. 
Головною метою освітніх реформ у нашій державі є отримання 
нової якості освіти та конкурентоспроможності: «Якісна освіта, яка 
готує критично і творчо мислячих, суспільно активних громадян, 
здатних до самореалізації та забезпечення культурного розвитку й 
стійкого економічного зростання країни в умовах глобальної 
конкуренції» [3].  
Сьогоднішній рівень інноваційного розвитку світового 
господарства, який визначається рівнем науково-технічного прогресу, 
обумовлює рушійну силу глобалізації як перетікання, тобто міжнародні 
переміщення науковців, знань, технологій між країнами, регіонами та 
інтеграційними об’єднаннями країн. Тобто людина та її знання, навички, 
вміння та здатність навчатися і отримувати безперервно нові знання, 
акумулювати їх та перетворювати на інновації стає ключовим 
елементом сучасної економіки знань, одночасно носієм знань, 
виробником та споживачем інновацій. Саме розвиток людського 
потенціалу, а як наслідок інтелектуального капіталу, стає 
найважливішою умовою та фактором зміцнення національного 
117 
потенціалу країни. За Індексом людського розвитку у 2016 році Україна 
посіла 84 місце із 188 країн та територій за звітом ПРООН, та є нижчим 
ніж середній у Європі [4]  
Реформа освіти та формування нового якості освітніх послуг та 
освітнього простору країни дає змогу вивести України на новий рівень 
розвитку, поставити в один ряд з розвинутими країнами світу та 
отримати міжнародні конкурентні переваги. Але, слід пам’ятати, що 
сьогоднішні процеси міжнародної міграції висококваліфікованих 
спеціалістів характеризуються значним посиленням масштабів та 
інтенсифікації, створенням нових центрів при тяжіння міжнародних 
мігрантів, в тому числі і українських. Беспрецедентно зростає 
міжнародна мобільність студентів та аспірантів, значно прискорюючись 
за останні 20 років більше ніж на 50 %. Країни, які приймають 
іноземних студентів та аспірантів найбільше: США, Німеччина, Велика 
Британія, Франція (загалом до 50%), Австралія, Китай, Канада, Японія. 
[1, 2, p 203-217]. Висококваліфіковані кадри у таких галузях, як: IT, 
фізика, хімія, біологія, математика, медицина, космонавтика 
користуються найбільшим попитом у розвинутих країнах і визначають 
напрями та масштаби міграції інтелектуального капіталу та являються 
одним із головних складових сучасної глобальної економіки знань. 
Кваліфікована та відносно дешева робоча сила завжди була 
конкурентною позицією України в світі. Але, відплив таких кадрів, який 
відбувався на протязі останніх років, критичне недофінансування 
вітчизняної науки та освіти, суттєве зниження рівня якості освітніх 
послуг, тобто невідповідність отриманих знань вимогам сучасного 
світового господарства призвело до необхідності радикальних реформ 
освітянської галузі на всіх її рівнях. 
Рівень середньої загальної освіти пропонується реформувати у 
відповідності до досвіду європейських країн із збільшенням терміну 
навчання до 12 років та створенням профільної старшої школи, але 
головним надбанням середньої освіти повинні стати компетенції 
випускників, що зможуть забезпечити їм можливість подальшого 
отримання вищої або професійної освіти чи працевлаштування за 
обраною професією. Також реформа покликана надати рівний доступ до 
якісної освіти усім верствам населення, незалежно від того де вони 
мешкають та який стан їхнього здоров’я (інклюзивна освіта), створити 
педагогічні колективи, які будуть висококваліфікованими та 
вмотивованими до праці. 
 Саме середня освіта є базою для подальшого навчання у Вишах, 
які попали у першу хвилю реформування та отримали певну академічну 
самостійність, мобільність, автономність та можливість бути 
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включеними у світовий освітній простір завдяки участі у різноманітних 
європейських та світових наукових та грантових програмах. 
Використовуючи досвід таких країн, як Китай та Сінгапур, Тайвань, 
Південна Корея можливо перетворити освітній простір України на 
новий світовий центр тяжіння освітніх послуг світової якості.  
Світовий ринок освітніх послуг є сьогодні сектором міжнародної 
економіки, який найбільш динамічно розвивається і продажі на ньому 
сягають щорічно десятки мільярдів доларів а міжнародні переміщення з 
академічної мобільності мільйони людей. За прогнозами UNESCO у 
2025 році студентів у світі буде близько 260 млн. осіб, з них 7 млн. буде 
навчатися не у країні свого походження [5]. 
Система освіти є дуже важливою компонентою національного 
потенціалу у розвинутих країнах і країнах, що вирішили зробити 
стрімкий прорив у своєму розвитку. Експорт освітніх послуг має велике 
значення з точки зори розвитку громадського суспільства, соціального 
та культурного розвитку країн, до яких будуть повертатися студенти та 
аспіранти після навчання. Також важливе значення мають витрати 
іноземних студентів як на навчання, так і на перебування у країні. 
Дуже важливим для України сьогодні є виховання власної 
інтелектуальної еліти, яка буде провідником демократії, соціального 
лідерства, відсутності толерантності до корупції, володіти новітніми 
знаннями з методів управління колективами та соціальними групами, 
навичками та компетентностями, які відповідають сучасним викликам 
глобальної економіки на національним інтересам нашої держави. І саме 
реформа освіти покликана створити можливості для такого виховання. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
Стеганець С.С. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Для забезпечення існування в умовах конкуренції на ринку 
туристичних послуг і просування туристичних продуктів підприємства 
шукають способи зацікавлення покупців та стимулювання попиту 
останніх на свої туристичні продукти. Практика доводить, що успішна 
діяльність на ринку будь-якого підприємства значною мірою залежить 
від ефективної маркетингової діяльності. Під маркетинговою діяльністю 
туристичних підприємств розуміють комплекс заходів, що включає 
аналіз ринкових можливостей, визначення перспективного цільового 
ринку, вибір маркетингової стратегії, розробку комплексу маркетингу та 
допоміжних систем маркетингу [1]. 
 Особливо гостро питання маркетингової діяльності постають для 
підприємств туристичної галузі, оскільки ринок туристичних послуг є 
надзвичайно мінливим і динамічним. Проведення маркетингових 
досліджень, розробка якісних продуктів, їх професійне просування на 
ринку сприяють досягненню цілей діяльності підприємства, що є 
головною умовою успіху фірми у світі ринкових відносин [2, c. 167]. 
Керівництву туристичних підприємств, для здійснення 
ефективної діяльності, необхідно «йти в ногу з часом». А, отже, 
потрібно проаналізувати та визначити сучасні тенденції маркетингу. На 
сьогоднішній день, основними трендами в цьому напрямку є «Digital 
маркетинг» та «Agile-маркетинг». 
Digital маркетинг – це використання всього комплексу цифрових 
каналів, через які просувається бренд, компанія, продукт або 
залучається увага аудиторії. Найчастіше поняття digital маркетингу 
плутають з інтернет маркетингом, адже до «Digital маркетингу» входить 
весь інструментарій звичайного Інтернет-маркетингу. Проте важлива 
різниця полягає в тому, що digital виходить за рамки тільки інтернет 
реклами і використовує цифрові канали, які не завжди мають 
відношення до Інтернету. Цифрові канали відрізняються від 
традиційних тим, що можна зібрати чіткі, об’єктивні та актуальні дані. А 
в сучасних реаліях можливість «давати клієнту зрозумілі і чіткі цифри» 
життєво необхідна підприємствам, які надають послуги. 
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До «Digital маркетингу» відносяться такі цифрові канали: 
1. Інтернет і пристрої, що надають доступ до нього (комп’ютери, 
планшети, смартфони і т.д.).  
2. Локальні мережі (внутрішні мережі компаній – екстранет).  
3. Мобільні пристрої (встановлення брендованих додатків або 
організація WOW дзвінків на телефон).  
4. Цифрове телебачення (інтеграція з додатками на телефоні, 
другий екран або second screen технології, синхронізація з інтернет-
рекламою).  
5. Інтерактивні екрани, POS-термінали (це вид digital media, який 
поступово витісняє стандартну зовнішню рекламу).  
6. Digital гаджети – пристрої, які можуть збирати інформацію і 
передавати її на інші носії. Наприклад, «розумні годинник», фітнес 
браслети та інші [3]. 
Для підприємств туристичної галузі застосування даного виду 
маркетингу має величезне значення, більшість підприємств не мають 
великих рекламних бюджетів, а завдяки «digital маркетингу»  можна за 
лічені хвилини донести своє повідомлення до мільйонів потенційних 
споживачів, і наглядно розрекламувати туристичні послуги. 
Іншим, не менш ефективним трендом виступає «Agile-
маркетинг». Agile-маркетинг – метод гнучкого планування 
маркетингових стратегій, який полягає у відмові від класичних 
довгострокових планів з розвитку і витрачання маркетингового бюджету 
на користь коротких ітерацій і можливості внести зміни в стратегію в 
будь-який момент [4]. Завдяки цьому методу стає можливим внесення в 
початкові плани своєчасні коректування, оперативно реагувати на зміну 
інтересів споживачів, прийняття швидких рішень. При цьому agile-
маркетинг цілком відповідає сучасному стану постійно мінливого світу, 
так як вимагає щоденного аналізу ситуації на ринку і вивчення 
споживчої поведінки. Це означає, що всі відділи підприємства повинні 
працювати на результат, який вимірюється задоволеністю клієнта. Для 
підприємств туристичної галузі даний вид маркетингу є необхідною 
умовою успішної діяльності, так як,  заснований на своєчасній реакції і 
гнучкому плануванні, а ці дві складові якнайкраще відповідають умовам 
сучасного туристичного ринку. 
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що 
маркетинг є важливою складовою діяльності будь-якого підприємства. 
А застосування сучасних видів маркетингу – необхідною умовою для 
ефективної діяльності підприємств туристичної галузі. Завдяки 
використанню каналів Digital маркетингу та agile-маркетингу стає 
можливим отримання об’єктивних даних завдяки цифровим каналам та 
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ефективної рекламної кампанії без величезних фінансових затрат, а 
також  коригування  маркетингової діяльності відповідно до мінливих 
умов туристичного ринку і потреб споживачів. 
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ІННОВАЦІЇНИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ  
В ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
Тороповська М.В., 
Науковий керівник: Зеленко О.О.  
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Генеральна Асамблея ООН затвердила проголошення 2017 року 
Міжнародним роком сталого розвитку туризму. Для України зазначена 
концепція з її інноваційними інструментами може стати рятівним колом 
для депресивних регіонів нашої держави,  
Останнє десятиріччя туристична галузь на світовому ринку 
займає одну з ключових позицій. Не секрет, що налагоджена, ефективна 
робота цієї сфери сприяє розвитку багатьох споріднених галузей 
економічної діяльності Впровадження концепції сталого розвитку 
туризму передбачає, що реалізація туристичної діяльності має 
генерувати позитивний економічний, соціальний та екологічний ефект, 
сприяючи не тільки задоволенню потреб туриста алей й соціально-
економічному розвитку приймаючого регіону за умови збереження та 
примноження природно-рекреаційних ресурсів та історико-культурної 
спадщини. 
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У травні 2016 р. Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України було 
складено рейтинг областей нашої держави щодо соціально-економічного 
розвитку [3, c. 3], за за даними якого визначено п’ять регіонів з 
найгіршою ситуацією. Серед них опинилися: Кіровоградська (21 місце), 
Миколаївська (22 м.), Чернігівська (23 м.), Луганська (24 м.) та 
Донецька області (25 м.). Криза у двох останніх регіонах взагалі 
ускладнена протіканням на їх території відкритого воєнного конфлікту, 
який вже третій рік поспіль не тільки гальмує але й взагалі здійснює 
руйнівний вплив на соціально-економічне становище цих двох регіонів 
та їх мешканців. 
На рис. 1. представлено динаміку кількості обслугованих туристів 
у зазначених регіонах за останні 15 років (з 2000 по 2015 р.р.). 
 
 
Рис. 1. Кількість туристів, обслугованих в регіонах України у 2000-2015 р.р. 
Джерело: сформовано на підставі [4] 
 
123
У зазначених регіонах за останні роки відбулося різке скорочення 
користувачів туристичних послуг. Незважаючи на пожвавлення 
регіональних туристичних ринків, що спостерігалося майже у всіх 
областях всередині минулого десятиріччя, наприкінці 2015 р. кількість 
обслугованих у регіоні туристів у порівнянні з 2000 р. скоротилася: на 
96 % у Луганській, на 95 % у Донецькій, на 79% у Кіровоградській, на 
78% у Миколаївській та на 42% у Чернігівській області. Найгірша 
ситуація у Луганській і Донецькій областях, що викликана 
побоюваннями туристів за своє здоров’я та безпеку.  
Враховуючи, що всі п’ять регіонів є промисловими з розвиненим 
сільським господарством, а туризм ніколи не був пріоритетною галуззю 
регіональної економіки, можна запропонувати наступні практичні 
інноваційні інструменти щодо впровадження концепції сталого розвитку 
туризму на даних депресивних територіях (рис. 2). 
Представлена схема пропонує п’ять напрямків діяльності щодо 
впровадження концепції сталого розвитку туризму на депресивних 
територіях. Запропоновані заходи щодо впровадження концепції сталого 
розвитку туризму є достатньо простими інструментами, які не 
вимагають від регіонів значного фінансування, натомість є 
інноваційними саме для цих територій, а їх реалізація дозволить досягти 
позитивного ефекту: збільшити внутрішній туристичний потік; зміцнити 
фінансово-економічне становище туристичних підприємств регіону, а 
також підприємств споріднених галузей; покращити стан 
навколишнього середовища; підвищити якість життя мешканців 
території за рахунок надання якісних, доступних туристичних послуг; 
сформувати позитивний імідж регіону, безпечного і привабливого для 
подорожування.  
Рис. 2. Інноваційні інструменти впровадження концепції сталого розвитку 
туризму в депресивних регіонах України 
Джерело: доопрацьовано на підставі [1, 2] 
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Концепція сталого розвитку туризму за умови її коректного 
впровадження за допомогою зазначених інноваційних інструментів 
дозволить перетворити дану галузь на одну з провідних серед всіх видів 
економічної діяльності депресивних областей України та сприятиме 
підвищенню показників соціально-економічного розвитку даних 
регіонів. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Туленінова Д.М. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
В сучасних умовах глобалізаційних змін будь-яка 
підприємницька діяльність зазнає впливу різноманітних чинників, які 
можуть як зумовлювати виникнення перспективних можливостей для 
розвитку, так і перешкоджати успішній діяльності. Забезпечення 
економічної безпеки підприємництва залежить і від того, наскільки 
ефективно будуть завчасно визначені негативні зміни у підприємницькій 
діяльності та вжиті превентивні заходи, які б давали можливість 
попереджувати настання глибокої кризи. Щоб уникнути можливих 
загроз і ліквідувати шкідливі наслідки впливу окремих негативних 
складових зовнішнього і внутрішнього середовища  необхідно 
впроваджувати превентивне управління [3]. Забезпечення економічної 
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безпеки підприємництва можливе тільки в умовах використання  
управління в режимі випередження. 
Метою дослідження є вивчення особливостей застосування 
превентивного управління як фактора забезпечення економічної безпеки 
підприємницької діяльності. 
Проаналізовано теоретичні підходи та практичні аспекти щодо 
забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності у працях 
відомих вітчизняних та закордонних вчених-економістів, таких як:  
М.Є. Адамів, Н.Д. Бєлоус, З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, В.М. Геєць, 
Л.В. Гнилицька, З.Б. Живко, Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський,  
С.В. Каламбет, А.В. Козаченко, В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко,  
В.В. Немченко,Є.І. Овчаренко, В.Л. Ортинський, І.С. Керницький,   
Л. Г. Шемаєва, С. М. Шкарлет, Ю.О. Юхновська та інші. Однак попри 
різноманітну спрямованість цих публікацій,  в науковій літературі 
залишаються недостатньо дослідженими питання раннього 
розпізнавання та діагностики виникнення кризисних явищ, завчасного 
прийняття профілактичних заходів в системі превентивного управління.  
Доцільним є розкриття сутності превентивного управління, 
виділення його характерних завдань та обґрунтування ефективності 
впровадження у загальний процес управління підприємницькою 
діяльністю. 
Превентивне управління - це управління, головною ланкою якого 
є використання засобів і методів раннього виявлення змін внутрішнього 
і зовнішнього середовища з метою своєчасного реагування на можливі 
ризики, а саме запобігання та мінімізації збитку від впливу загроз і 
максимізації можливостей при позитивному впливі ризиків.  
Ефективність впровадження превентивного управління 
обумовлена тим, що підприємство отримує здатність ранньої 
діагностики потенційних та латентних загроз функціонування або 
використання можливостей для підвищення ефективності 
підприємницької діяльності. 
Метою превентивного управління є забезпечення прийняття 
випереджуючих управлінських рішень, що ґрунтуються на системі 
швидкого реагування, яка в свою чергу полягає в наданні інформації про 
стан і розвиток процесів у зовнішньому і внутрішньому середовищі в 
той час, коли вони почали набувати істотного значення для 
підприємства, тобто існує потенційна небезпека для стійкості 
підприємства або можливості його розвитку[3]. 
Ця мета превентивного управління спрямована на досягнення 
економічної безпеки, забезпечується вирішенням таких завдань [1,7] : 
- забезпечення стійкості  підприємства до негативних подій; 
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- виявлення резервів підвищення ефективності 
функціонування підприємства; 
- розробка та запровадження системи профілактичних 
заходів щодо запобігання виникнення кризи; 
- створення програм управління швидкого реагування. 
Реалізація превентивного управління відбувається за допомогою 
використання широкого спектра загальноекономічних інструментів та 
методів управління. Узагальнено можна виділити такі основні методи 
превентивного управління у підприємницькій діяльності: уникнення, 
локалізація, дисипація, компенсація, розподіл, диверсифікація, 
лімітування, хеджування, страхування. 
До основних інструментів превентивного управління можна 
віднести діагностування фінансового стану, безперервний моніторинг 
ключових індикаторів внутрішнього і зовнішнього середовища, аналіз 
метрик стану підсистем, ідентифікацію виникнення кризового явища, 
нівелювання можливих ризиків, прогнозування результатів та розробка 
превентивних програм розвитку підприємницької діяльності. 
На думку Адамова М.Є недоліком превентивного управління є те, 
що воно здійснюється на основі неповноти даних, припущень щодо 
настання кризових явищ, що зумовлено станом невизначеності, в 
результаті управлінські рішення приймаються в умовах ризику [1]. 
Таким чином, для забезпечення економічної безпеки  
підприємницької діяльності необхідно сформувати власну систему 
превентивного управління, як основу для прийняття оптимальних 
управлінських рішень, здатну формувати об’єктивну комплексну та 
одночасно розгорнуту оцінку поточного стану діяльності, а також 
прогнозувати ймовірний розвиток з метою превентивного подолання 
виявлених загроз або використання можливостей для підвищення 
ефективності підприємницької діяльності.  
Інструменти і методи превентивного управління являють собою 
управлінський комплекс, який, на відміну від традиційного управління, 
містить управлінські дії, спрямовані на формування здатності раннього 
розпізнавання можливих змін середовища, на моніторинг і запобігання 
виникненню кризових явищ, контроль за відхиленнями фактичних 
значень заданих параметрів від цільових орієнтирів. 
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СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
HYBRID WARFARE IN POLITICAL DISCOURCE 
Harb  Mustafa  Nizar 
Kharkiv National Karazin University 
The aim of this thesis is to get a better understanding for hybrid policy 
as a method for modern warfare and its meaning in global political process.  
Hybrid approach is basically a mix of deferent tactics and methods 
which aimed to destabilizing a functioning state and polarizing its society. 
According to some references, "it is a military strategy that mixes traditional 
concepts of war, concepts of irregular warfare, and cyber warfare." The 
hybrid war can include wide range of combined methods from information 
warfare, media propaganda, diplomacy and economic warfare to military war 
with traditional weapons [1]. 
US Army Lt. Col. Bill Nemeth described the hybrid war as "a modern 
model of guerrilla warfare where rebellions use modern technology and 
sophisticated means to mobilize moral and popular support" [2]. 
Frank Hoffman's in his book "Conflicts in the 21st Century: The Rise 
of Hybrid Wars" mentioned that hybrid warfare is defined as "blending the 
tactics of guerrilla and terrorist groups with conventional capabilities and 
weapons resembling those exclusively used for regular armies.” He points at 
"the use of different types of war, including conventional capabilities, 
unconventional tactics and terrorist acts, as well as spreading chaos that helps 
to spread crime"[3]. 
This combination of combat methods is not new. Several countries 
have used this military doctrine as part of their defense policy which was 
called "composite war". For example, the war of the American Revolution 
against Britain (1765-1783), when US regular army, supported by local 
militias, were formed to attack the British army at the time when the  
independence from the United Kingdom was declared. At that time, American 
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militias used tactics that was very similar to tactics used by some 
revolutionary and libertarian movements that are now called terrorist. 
Another example for hybrid war, a report from the Munich Security 
Policy Conference, held on 6-8 February 2015 states that NATO should 
prepare for the hybrid war because Russia uses "non-traditional technology" 
in Ukraine, was able to control Crimea in 2014 by deploying its forces there 
without firing a single bullet and conductеd a referendum on joining the 
peninsula to the Russian Federation [4]. 
There is no doubt that the wars that have erupted over the last two 
decades over multiple theaters, especially in the Middle East and Eastern 
Europe, show that actors from states or non-states are engaged in the concept 
and methods of "hybrid warfare". Most warring parties also use the elements 
of modern warfare, such as systematic exploitation of the media, 
psychological warfare and cyber warfare. We barley can notice a military 
balance between the belligerents of States and non-States, prolonging the war 
and raising the material and human costs, and prevents the resolution of the 
interests of any party quickly and easily.  
This leads us to the conclusion that some of these "hybrid" wars are 
"alternative wars" and "composite", fought by major powers with smaller 
players. After exploiting and fueling contradictions within the various 
components of a society – intellectual, religious, sectarian and ethnic, they 
achieve certain interests and strategic goals [5]. 
These wars may continue and continue until the destruction of the 
armies of some countries and the opposition within communities brings the 
changes of the political systems or geographical maps which will result in 
new geostrategic agreements. For some major countries, hybrid warfare is a 
substitute for conventional wars fought by self-military means, because of 
their costs and consequences. It deteriorates the existing world order and 
demands the consolidation of states to oppose them. 
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The years 2014-2015 became the most difficult for the whole history 
of Ukraine’s independence. The democratic gains recognized by skeptical 
analysts are almost lost today. Even the non-aligned status which must have 
protected the Ukrainians, did not work. One can accuse the external enemy of 
everything, however this would not help stabilize Ukraine’s political system 
or give our country extra possibilities of getting out of the crisis. The events 
taking place in our country raise higher requirements to scientific reflection. 
Formulation of justified forecasts is in demand, as it is based on them that 
realistic strategies of crisis overcoming are possible. 
In the present work, we will try to formulate provisions explaining 
fully enough the events taking place and allowing justified forecasting. We 
will call such provisions social theorems. In our opinion, the following are the 
key social theorems allowing to describe the current state of affairs: 
1. Political imitation theorem. Political struggle carried out mainly 
through imitation, mythologization of the electorate’s consciousness always 
leads to social conflicts. The strength of social conflicts during destruction of 
political myths is directly proportionate to the duration of their use and 
intensity of their formation. 
2. Theorem on subjective-objective transformation. In the conditions 
of globalization of the world social and political processes, the absence or 
substantial limitation of efficient civil society institutes creates danger for the 
community subjective-objective transformation. In such a case, the 
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community becomes only a nominal subject of certain rights, in fact turning 
into an object of relations of other political process participants. 
It is clear that the issue of sufficiency of the theorems described above 
for exhaustive characteristics of the current situation is a matter of discussion. 
However, the two given provisions appear to capture the key trends and 
dangers of the national social life. Most other dangerous social trends can be 
rightfully treated as derivatives from the listed ones. 
The latter may cover the following: concealing the absence of strategic 
industry reforms with reform imitation; useless resolution of social conflicts 
through creation of new myths; reduction of the time from myth creation to 
social conflict during myth destruction, caused by electronic communications 
development. To some extent, the danger of the so-called political and legal 
decisions constitutes the development of the mythologization theorem. The 
myth here lies in the statement that in certain cases it is permitted or even 
useful to deviate from the legal norms and to resolve urgent problems this 
way. 
Like any myth, under the theorem, the mentioned one would have the 
expected negative result – a social conflict. 
The first theorem is proved within the context of J. Habermas’ public 
sphere and of the famous research by P. Berger and T. Luckmann «The Social 
Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge». 
Information technologies, namely PR, contributed the public sphere with 
masquerade used by participants to conceal their actual interests during their 
discussions about the «affluent society» or «national interests». The above 
allows J. Habermas to call the modern political discussion a «fake» of the real 
public sphere, to talk on political life turning into a show played before the 
fooled «spectators who are immediately ready tojoin it» [1, p. 195; 13, p. 223, 
225]. 
Thus, the following is offered as the working definition: political 
imitation is formation of the social opinion on socially useful results of 
activity of certain political actors upon their actual absence (political myths 
formation). 
The mechanism of formation of political imitation negative 
consequences can be characterized based on the work by P. Berger and T. 
Luckmann «The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology 
of Knowledge» [2]. They understand the reality as the «quality to have being 
independent of our will or desire, characteristic of phenomena». Knowledge 
defines «confidence in the fact that phenomena are real and have particular 
characteristics» [2, p. 9]. Everyday life is a «reality interpreted by people and 
having subjective significance for them as the integral world» [2, p. 38]. It is 
the world created in their thoughts and actions, experienced by people as the 
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real world. Researchers justify it with the fact that in the modern society, 
contrary to the traditional one, it is the mass media that «generate the social 
memory» and set the social meaning to events taking place [6]. Let us call the 
«everyday life reality» formed based on the information from the mass media 
the «new reality». 
The «new reality» as the world created in people’s thoughts and 
actions, experienced by people as the real world, corresponds to the «new 
knowledge». Finally, a person, surrounded by imitation messages, loses the 
possibility of objective perception of reality, becoming an object of 
manipulation. A fundamental prerequisite of democratic transit – ensuring 
political involvement – ceases to exist. Political imitation manifested in 
systematic manipulation with the social consciousness, excludes the 
possibility of democratic transit. The consequences of political imitation lie in 
social conflicts. When the «new knowledge» reaches the critical difference 
with the objective reflection of the actual processes, a social conflict occurs. 
The strength of such a conflict depends on the intensity of indoctrination of 
certain political myths and duration of their use. 
Unfortunately, we had an opportunity to not only think of the 
theoretical justification of this social theorem, but also received its practical 
proof during the events of the year 2014 in the Crimea, Lugansk, and 
Donetsk. Starting from 1991, political struggle in independent Ukraine was 
carried out according to the most primitive technology: the electorate was 
divided based on a small number of myths, and then each political power 
received its dividends during the next elections. During every subsequent 
election campaign, politicians raised the “heat” of the discussion, however 
during their relevant term of office they did not apply sufficient efforts to 
resolve the issues raised, which divided the electorate and which were used in 
the next election campaign for the same purpose.  
Through active and long-term use of political imitations, the national 
political actors jointly formed the potential for the future social conflict. 
The next social theorem is proved based on generally recognized 
statements on the meaning of civil society, its place in the political process, as 
well as the general characteristic of globalization processes. Globalization is 
dialectical. Together with obvious opportunities and advantages, it creates 
new dangers as well. The latter, for instance, includes the problem of 
substantial reduction of possibilities of the national governments in 
controlling the society. The issue of preservation by countries of their actual 
independence under the increasing influence of super-state formations caused 
by globalization is rather sharp [5]. 
In such a situation, civil society institutes of a particular country 
acquire the role of certain protectors. Efficient community interest 
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representation in the social and political discourse of a country prevents the 
actual loss of independence, helps to avoid the development of negative 
trends during integration of a particular country into the global community. In 
globalization conditions, civil society institutes ensure compliance with the 
community’s political and economic interests, preservation of the cultural 
identity. 
Accordingly, a country entering the globalization processes with 
insufficiently developed civil society faces the danger of actual sovereignty 
loss, the danger of what was called the subjective-objective transformation at 
the beginning of this work, i.e. transformation of a community from a subject 
of certain rights into the object of relations between other, more influential 
subjects with regard to such a community. 
Unfortunately, this theorem was also proved in practice during the 
events of the year 2014 in the Crimea, Lugansk, and Donetsk. The national 
practice of civil society organizations clearly demonstrated broad abuse of 
administrative power. This led to creation of quasi-structures unable to 
efficiently perform the functions of society interest representation. The civil 
sector had no sufficient potential for ensuring political stability [4]. Because 
of that, within the 2014 social conflict, Lugansk, Donetsk, and Crimean 
communities were deprived of actual representation, their interests being 
ignored. People in no way related to representation of interests of the relevant 
communities got control over the mentioned regions. Subjectivity was not 
renewed in the condition of forced internal displacement as well. Nearly 1.5 
million internally displaced persons were deprived of the right to vote at the 
local elections of 2015. Thus, the absence of efficient civil society institutes 
became one of the reasons for transformation of the Lugansk, Donetsk, and 
Crimean communities form subjects of social being into objects, with regard 
to which “deep concern” is being expressed. 
The social theorems described above and the proposed proofs allow 
switching to analysis of the current situation, formulation of forecasts and 
conclusions regarding the development strategies. 
Firstly, like before, the lion’s share of political imitation penetrates 
into the Ukrainian political discourse due to the ruling power. Justifying 
themselves with the complicated social and political situation, the today’s 
mass media are making enormous manipulative influence. The existing 
situation is not a secret even for foreign researchers. As the result, we are 
having an amorphous electoral field, ready to accept new political imitations 
due to systematic manipulations. It is clear that the feedback of the 
excessively radicalized Ukrainian society to ruining the newest political 
myths may appear as destructive as in 2014, or even lethal for the country. 
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Secondly, in spite of certain positive movements in building up a civil 
society, the national social and political discourse remains without efficient 
representation of communities’ interests. The vast majority of civil actions is 
outside the legal field. This makes settlement of the relevant conflicts 
impossible, creates extra social tension, makes the prospects of starting a 
civilized dialogue between the government and the civil society, so needed 
today. 
Considering the contents of the second social theorem, one needs to 
admit the increase of the probability of subjective-objective transformation 
for not only regional, but of the whole Ukrainian community. 
Thus, extensive use of political imitation together with the insufficient 
level of institutionalization of the national civil society creates the danger of a 
social conflict, which, in the conditions of the modern globalization 
challenges, may cause subjective-objective transformation of the Ukrainian 
community. 
Minimization of the mentioned danger assumes two main directions of 
activity: firstly, reducing the amount of imitation component in all spheres of 
social life; secondly, creating and expanding the sphere of use of efficient 
communication between the community and the government via a system of 
civil society institutes. As seen, it is these provisions that can serve as the 
basis for building up the national anti-crisis strategy in the social sphere. 
Thus, the formulated social theorems allow to characterize the events 
taking place in the years 2014-2015 in our country fully enough, to analyze 
the current state of affairs, to offer a justified forecast and formulate the basic 
provisions of the national anti-crisis strategy in the social sphere: 
● extensive use of imitation in political struggle created considerable 
potential for a social conflict; 
● insufficient institutionalization of civil society in the course of 
realization of such conflict potential in the year 2014 led to subjective-
objective transformation of the relevant communities (Lugansk, Donetsk, the 
Crimea); 
● at present, the level of use of political imitation has not changed, no 
key quality changes in civil society institutionalization are observed, thus in 
the context of proved social theorems such circumstances require ascertaining 
the increase of the danger of subjective-objective transformation of the 
Ukrainian community; 
● minimization of the negative consequences of political imitation as 
well as development of a constructive dialogue between the government and 
the civil society have to form the basis of the anti-crisis strategy in the social 
sphere. 
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ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ 
Агафонова Г.С. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Розвиток політичного процесу в сучасних умовах не може 
ігнорувати досягнення технічного прогресу, за допомогою якого 
політичні комунікації виходять на якісно новий рівень. Цьому сприяла 
значним чином і поява та поширення всесвітньої мережі Інтернет, 
головний вплив якої на політику полягає у збільшенні її прозорості. 
Сьогодні вже неможливо уявити діяльність будь-якого політичного 
інституту без використання Інтернет-ресурсів – офіційних та 
неофіційних веб-сайтів, за допомогою яких можна інформувати, 
здійснювати зворотній  зв’язок, впливати на процес соціалізації 
громадян, формувати громадську думку, маніпулювати свідомістю 
тощо. Поява і збільшення ролі електронних систем у структурі масових 
комунікацій навіть призвело до виокремлення ідеї щодо особливої 
форми демократії – «кіберократії».  
Своє значення як засіб соціальної комунікації, у тому числі і в 
політичній сфері, Інтернет набуває у міру збільшення кількості 
136 
користувачів мережі. Дослідження ролі інтернет-комунікацій свідчать, 
що якісні зміни впливу телекомунікаційних мереж на життя суспільства 
проявляються після того, як кількість користувачів перевищить 15 % 
населення країни (в Україні станом на січень 2016 р. їхня кількість 
становила понад 60 % населення).  
Проникнення інтернет-технологій в політику є складним і 
суперечливим процесом. Умовно його можна поділити на два етапи: 
На першому – інформаційному – етапі відбувається поширення 
мережею політичної інформації, яка представлена переважно на сайтах 
політичних партій, громадських організацій, окремих політичних діячів, 
електронних газет і журналів, а також в інтернет-виданнях аналітичних і 
дослідницьких організацій.  
Другий етап пов’язаний з медіатизацією політики і спробою 
використовувати Інтернет як інструмент політичної комунікації та 
політичних технологій [3].  
У свою чергу, політичну інтернет-участь можна визначити як усі 
дії з використанням Інтернету, які здійснюють громадяни з метою 
впливу чи прямої участі у прийнятті політичних рішень на різних рівнях 
політичної системи.  
У механізмі інтернет-участі особливу роль відіграють лідери 
громадської думки, які є агентами соціальних змін, і впливають на 
інших інтернет-користувачів. «Політфлюентіали» – люди, які регулярно 
виражають свої думки відносно політики та впливають на оточення, 
вони активно беруть участь в інформаційній взаємодії, пов'язуючи 
онлайн-участь і офлайн-участь разом [2, с. 9].  
На думку російського дослідника Д. Войнова, серед форм 
Інтернет-участі громадян в політиці можна виділити такі: 
 створення і тиражування інформації в рамках персонального 
контенту (блоги, мікроблоги (Twitter), чати, форуми, сайти) і розсилки її 
прихильникам, ЗМК, на адресу політико-адміністративних структур; 
 участь у блогах, чатах, форумах і телеконференціях 
некомерційних організацій, органів і представників публічної влади; 
 участь в інтернет-голосуваннях, референдумах, 
соцопитуваннях; 
 участь у виробленні програм, законодавчих ініціатив, 
проектів політичних рішень; 
 участь у віртуальних з'їздах політичних партій; 
 організація дій своїх прихильників для реалізації у вигляді 
реальних дій (мітинг протесту / підтримки, акції, флешмоб) [1, с. 45]. 
Саме за допомогою використання цих технологій з’являються 
принципово нові можливості комунікації з політичними акторами, 
підвищується рівень доступності політичної інформації, створюється 
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стійка система зворотного зв'язку, поширюються інноваційні форми 
участі населення в політичному процесі, що в результаті сприяє 
розбудові публічності політики, дозволяє сформувати механізми 
громадського контролю за діяльністю політичних інститутів і 
конкретних політиків. 
У свою чергу американський соціолог Г. Рейнгольд описує 
взаємодії між членами соціально-політичних груп на базі таких засобів 
комунікації, як: списки розсилки, списки, розраховані на багато 
користувачів співтовариства, чат [4]. Деталізуючи зазначену типологію, 
виділяють такі основні технології, що використовуються в політичній 
комунікації влади і суспільства: 
1. Розсилка політичної інформації – інформаційні листи, що 
регулярно надходять на електронну адресу, особливість яких полягає в 
передачі великої кількості інформації простим повідомленням, 
тематичним журналом, прес-релізом широкому колу інтернет-
користувачів за попередньою реєстрацією. 
2. Новинні списки з політичним контекстом – засіб комунікацій 
інтернет-передплатників, які отримують певні новинні повідомлення, 
наповнені візуальним пошуком, піктограмами і коментарями 
інформаційних служб органів державної влади. 
3. Політичний чаттінг – спілкування користувачів мережі з 
соціально-політичних проблем і подій в режимі реального часу за 
допомогою спеціального програмного забезпечення. 
4. Політичний блогінг – інтерактивно-публічна комунікація, 
наповнена текстово-мультимедійним вмістом для організації 
спілкування зареєстрованих / незареєстрованих відвідувачів веб-сайту. 
5. Політичний форум – клас веб-додатків для організації 
спілкування відвідувачів веб-сайту про політику, в якому чітко 
фіксується тема обговорення (гостьова книга) й учасники комунікації. 
6. Електронна дошка політичних оголошень – набір оголошень 
політичного характеру (про партійні збори, зустрічі з політичним 
лідером), що розміщуються на платній / безкоштовній основі на сайтах. 
7. Система інтернет-конференцій (брифінгів, зборів) – технологія 
прямого спілкування однієї публічної особи (групи осіб) з цільовою 
інтернет-аудиторією за допомогою комунікаційних програм в мережі 
Інтернет. 
На нашу думку, застосування названих технологій у політичному 
процесі  дозволить підвищити прозорість політики, що призведе до 
виникнення та посилення відносин довіри між політичними акторами та 
окремим громадянином. Це у свою чергу, дозволить зменшити 
залежність громадян від виборних посадових осіб, партій і груп 
інтересів. Більше того, комунікація в мережі  дозволяє 
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змінити/підвищити політичний статус користувача, якого може не бути 
в реальному житті. Також відзначимо, що через спілкування у 
соціальних мережах люди часто висловлюють негативні емоції. Таким 
чином, реалізується функція «випускання пари з казана», коли 
конфронтаційні суспільні настрої шляхом обговорення 
трансформуються у конструктивні. Це, зокрема, дозволяє знизити 
відсоток протестного електорату. 
Отже, констатуємо, що технології політичної інтернет-участі 
дозволяють ефективно змінювати вектори політичної діяльності 
населення з простого голосування на більш активні, що позитивно 
впливає на формування політичної культури громадянина и відповідної 
політичної свідомості. 
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РОЛЬ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР  
У СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ 
Бутко В.В.  
Східноукраїнський національний університет 
 імені Володимира Даля 
Сучасні Олімпійські ігри – це масштабні міжнародні змагання, що 
проводяться в багатьох видах спорту раз на чотири роки. Засновником 
сучасного олімпійського руху став французький громадський діяч 
П. де Кубертен, метою якого було заохочення населення до занять 
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спортом. Багато істориків та дослідників олімпійських змагань кажуть,  
що політика завжди була частиною Олімпіад. 
Перші ж Олімпійські ігри відбулися у 1896 році в Афінах. Вже 
тоді атлети були розділені за національною ознакою, де спортсменів та  
вболівальникиів розглядали як представників окремих країн [7]. Вже 
тоді націоналізм був невід'ємною частиною змагань, а з ним в 
олімпійський рух поширилося і політичне протистояння.   
Проаналізувавши Олімпійські змагання з самого їхнього 
зародження, необхідно відзначити, що майже кожне з них 
супроводжувалося політичним скандалом. Наприклад,  на Іграх у 
Лондоні у 1908 р. збірна команда Князівства Фінського відмовилася 
виходити під прапором Російської імперії й їй не дозволили вийти під 
власними. Тоді під час церемонії відкриття спортсмени йшли з пустим 
древком. Але яскраво почала проявлятися національно-патріотична 
складова вже на іграх у 1912 р. у Стокгольмі [4], коли почали підіймати 
прапори країн-переможців під час церемонії нагородження. В той же рік 
Олімпійська збірна Фінляндії виступала під своїм прапором, хоча в той 
час була частиною Російської імперії [5].  
Також гострим та історично важливим є гендерне питання. 
Вперше жінки стали олімпійцями в 1900 р., але вони змагалися тільки в 
тенісі та гольфі. А вже у 1912 р. їм дозволили боротися за нагороди у 
плаванні. Але досить довго вагалися чи допускати жінок до змагань у 
легкій атлетиці. Лише через чотири цикли на Олімпіаді, яка відбувалася 
в Амстердамі у 1928 р., було проголошено принцип рівності статей, але 
він поширювався не на всі види спорту. Що цікаво, в нинішніх умовах є 
лише один вид спорту, де чоловіки та жінки змагаються пліч-о-пліч 
один з одним – це кінний спорт. 
Щодо расового питання,то воно також стояло гостро. П. де 
Кубертен виступав за загальну рівність і однакові можливості. У 1912 р. 
в американській збірній з'явилися атлети африканського походження і 
представники корінного населення. У 1960-і рр. болючим питанням для 
олімпійського руху був режим апартеїду в ПАР. У 1970 р. Південна 
Африка була виключена з членів МОК [7]. Торкнувшись питання 
політики в Олімпійських іграх та їхнього впливу на політичні процеси, 
то не можна не згадати Берлінські ігри у 1936 р. Там афроамериканець 
Джессі Оуен виграв чотири золота і став народним героєм Берлінської 
олімпіади та завдав відчутного удару по нацистській вірі у переваги 
арійської раси. 
У подальшому питання політичних ситуацій в світі та 
Олімпійських ігор перетиналися ще гостріше та болючіше:  
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 1968 р., Мехіко – протести проти війни у В'єтнамі та на 
підтримку руху за громадянські права;  
 1972 р., Мюнхен – палестинські бойовики взяли в заручники 
ізраїльських спортсменів. В ході операції по їх звільненню 11 
олімпійців, п'ять екстремістів і один поліцейський вбиті, але ігри 
продовжені; 
 1976 р., Монреаль – 26 африканських країн оголосили 
Олімпіаді бойкот за те, що МОК не покарав Нову Зеландію, чия по 
збірна регбі поїхала в турне по ПАР, де був на той час режим апартеїду; 
 1980 р., Москва – після невдалої спроби президента США 
Дж. Картера перенести Ігри з Москви 65 країн на знак протесту проти 
введення радянських військ в Афганістан не приїхали в СРСР;  
2004 р., Афіни – організатори ігор готувалися до можливого 
терористичного нападу, тримаючи напоготові війська біологічного та 
хімічного захисту [7], [4]. 
У контексті даного питання, необхідно додати, що Олімпійські 
ігри часто  були інструментом політичної пропаганди та державної 
ідеології. Кращим прикладом тому може слугувати Олімпіада в Берліні 
1936 р., за допомогою якої А. Гітлер хотів показати світу перевагу 
нацистської Німеччини. Переслідування А.  Гітлером євреїв розкололо 
МОК, проте Ігри все ж відбулися, оскільки було вирішено, що їхнє 
скасування насамперед зашкодить самим атлетам. У відповідь на 
компроміс з боку МОК Німеччина включила до своєї збірної кілька 
євреїв. Але кілька тренерів та спортсменів єврейського походження 
відмовилися брати участь в цих іграх [7]. Політичні проблеми були 
причиною бойкоту Московської олімпіади 1980 р. на знак протесту 
проти введення радянських військ до Афганістану. 
Але в останні роки найгострішою проблемою Олімпіад стало 
питання тероризму. Ще у 1972 р. в під час ігор у Мюнхені вразливість 
Ігор стала очевидною – члени палестинського угруповання «Чорний 
вересень» увірвалися в олімпійське селище і взяли в заручники 
ізраїльських спортсменів. У 1980 р. Олімпійські ігри в Москві 
бойкотували американці, а через 4 роки в Лос-Анджелес на Олімпіаду  
не поїхали вже  команди з СРСР, НДР та Болгарії [3]. 
Однією зі спортивних проблем, що мають політичне підґрунтя та 
вплив на політичну ситуацію став вибір міст для проведення 
Олімпійських змагань. Це пояснюється зростанням прибутковості 
оргкомітетів, які проводять Олімпійські ігри. З іншого боку, це призвело 
до значного підвищення витрат міст-кандидатів, які пов'язані з 
пропагандою і рекламою майбутніх Ігор, а також з інспекцією членами 
МОК олімпійських об'єктів кандидатів [1]. Вирішення цієї проблеми 
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ускладнює той факт, що поки процедура попереднього відбору 
декількох міст-кандидатів не має регламентації в Олімпійській хартії, 
так як рішення МОК, відповідно до Хартії, вважається остаточним 
тільки в тому випадку, якщо воно не суперечить її змісту [5]. 
Підходячи до більш сучасного впливу політики на Олімпійські 
ігри (чи навпаки), неможливо не згадати чи не найгучніший  скандал у 
цій сфері – вилучення російських легкоатлетів зі змагання на Олімпіаді 
в Ріо через допінг. МОК не наважився на безпрецедентний крок – 
відлучення усієї країни від участі [2]. Але дана ситуація певною мірою 
вплинула як на хід подій Олімпійських ігор, так і на політичну 
обстановку у світі. 
Також традиційно під час проведення Ігор повинні припинятися 
всі війни, але останнім часом ми цього не спостерігаємо. На відміну від 
ігор давнини, сучасні Олімпіади не завадили правителям деяких держав 
розв'язувати війни, з вини яких були зірвані Ігри 1916, 1940 і 1944 років  
[6]. Але, незважаючи на такі обставини, МОК зберіг Олімпійський цикл, 
що триває чотири роки. 
Отже, робимо висновок, що спорт пов'язаний з політикою навіть 
тоді, коли це найменш помітно. А Олімпійські ігри пливають на 
політичну ситуацію в світі значно більше, ніж міжнародні змагання, 
участь в них є показником сили та могутності держав, приводом 
продемонструвати власні «надбання». 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЧИННИКИ ЗАГРОЗ  
НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМЯТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
Вєдєнєєв Д.В. 
Національна академія керівних кадрів  
культури і мистецтв (м. Київ) 
Процеси глобалізації спричинили масовий і масштабний вихід 
соціальної, політичної та економічної активності за межі кордонів 
окремих держав і народів на міжконтинентальний рівень. Нечувано 
зросла інтенсивність взаємозв’язків у сфері товарообміну, інвестицій, 
фінансових операцій, міграційних та культурно-інформаційних 
процесів. Значно спростився процес пересування людей та інформації. 
Глобалізація багато у чому стала цілком закономірним наслідком 
розвитку людства – міждержавної і блокової інтеграції, розпаду 
колоніальної системи та налагодження зв’язків нового типу між 
колишніми колоніями та метрополіями, зростання ваги індустріальної 
кооперації та відкриття нових ресурсних баз у віддалених від 
розвинутих держав регіонах світу, удосконалення матеріальної культури 
під впливом НТР, розвитку засобів транспорту та зв’язку, Інтернету. 
Розуміючи невідворотність процесів глобалізації і входження в 
них пострадянських держав, варто усвідомлювати співвідношення її 
різнобічних впливів і необхідності обстоювання національних інтересів 
України, що потребує відпрацювання відповідних механізмів державної 
політики. Річ у тім, що сутністю нинішньої глобалізації є «створення 
структурно-функціональної системи, організованої по ієрархічному 
принципі, на чолі якої має стояти певний наддержавний центр, так 
званий „світовий уряд”, під егідою міжнародного фінансового капіталу» 
[1]. 
 Глобалізація означає і відчутний виклик традиційним культурам 
народів світу. Як йдеться у підготовленому корпорацією РЕНД на 
замовлення Національної ради з розвідки США звіті  «Глобальний курс 
інформаційної революції: загальні питання й регіональні відмінності» 
(літо 2003 р.) йдеться проте, що «інформаційна революція» змусить 
певні нації лишитися частини функцій етнічної держави (при їх 
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збереженні «великими» націями). Згадані процеси відіб’ються на сфері 
державного управління, визначенні національних пріоритетів, цілей, 
цінностей. Загалом, доходять висновку експерти РЕНД, глобалізація та 
інформаційна революція призведуть до поглиблення існуючої нерівності 
між окремими націями та регіонами планети, і як наслідок – нечуваному 
зростанню напруги у всьому світі [2]. 
Одним із важливих явищ духовного життя народів, які 
опиняються під впливом уніфікаційних впливів глобалізації, є 
національна пам’ять народів (націй) як складова їх національної та 
державницької свідомості. Зазначимо, що у сучасній етнології 
утвердилося уявлення про історичний чинник  свідомості як про один із 
провідних важелів творення сучасних націй. Визнаний спеціаліст у цій 
галузі, прихильник конструктивістської теорії націотворення, професор 
Лондонського університету Ентоні Сміт у своїй відомій праці 
«Національна ідентичність» серед найголовніших рис цього суспільного 
феномену ставить «спільні міфи та історичну пам’ять», або «міф про 
спільних предків» та «спільну історичну пам’ять». На його думку, 
«відкриття самобутньої «етноісторії» становить «культурну основу» 
творення націй та державотворення [3, с.23, 30,134].  
Національна пам’ять виступає важливою складовою 
самоідентифікації та консолідації народів, що населяють Україну, в 
єдину політичну націю (громадянську спільноту) – український народ. 
Відновлення й збереження колективної пам’яті про державотворчі 
традиції, цивілізаційні досягнення, бойову й трудову звитягу, історичні 
трагедії сприяє єднанню громадянства та мобілізації духовних сил й 
будівничого потенціалу Українського народу, його утвердженню як 
рівноправного суб’єкта системи міжнародних відносин, збереженню 
державного ладу та територіальної цілісності України, творенню 
позитивного суспільно-політичного та морально-культурного поля буття 
української політичної нації.  
Під поняттям «національна пам’ять» автор розуміє феномен 
суспільної свідомості, селективно збережену нацією сукупність знань, 
уявлень та ціннісних оцінок тих подій минулого, які справили 
вирішальний вплив на її становлення, самоідентифікацію, 
державотворчі й цивілізаційні досягнення, та консенсусно 
сприймаються у суспільстві як найбільш значущі для його 
самозбереження, консолідованого існування та конструктивного 
розвитку у майбутньому. 
За умов глобалізації життя сучасного світу, могутнього розвитку 
електронних та інших засобів масової інформації, технологій та методик 
впливу на масову свідомість (включаючи маніпулювання нею, 
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деструктивні інформаційно-психологічні впливи) помітно зростають 
масштаби загроз  інформаційній складовій безпеки й стабільності 
Української держави. Глобалізація ставить під серйозне питання  
забезпечення права націй  і держав на власну цивілізаційну 
самобутність, традиційну культуру, включаючи національну пам’ять й 
національну гідність (здатність до «суверенного історіописання» й 
захисту, з опорою на нього, власного політичного вибору й традиційних 
соціокультурних орієнтацій народів). Дедалі гучніше лунають 
твердження про те, що нова глобальна історія має створюватися поза 
фокусом національних історій, «долати націоцентризм», іти паралельно 
із глобалізацією самих національних і регіональних історій. 
Крайніми формами загроз, які об’єктивно несе глобалізаційний 
тиск на національну (історичну) пам’яті народу, є цілеспрямовані 
інформаційно-психологічні впливи, які знаходяться в арсеналі т.зв. 
«організаційної зброї» й застосовуються щодо національної (історичної) 
пам’яті того або іншого народу (суспільства) з  метою послаблення 
реального суверенітету держави й морально-психологічної стійкості 
народу. Серед прийомів, котрі застосовуються для руйнації поля 
національної пам’яті можна виділити такі: 
 штучна ерозія позитивної, суспільно значущої для 
життєдіяльності народу  та держави пам’яті про минуле; 
 вилучення або «перекодування» змістів та світоглядових основ, 
котрі спираються на колективну пам’ять про минуле; 
 впровадження у масову свідомість чужорідних, політично 
загострених тлумачень історії, які ведуть до дезінтеграції державницької 
організації та суспільного буття народу; 
 пряма фальсифікація (фабрикація) історико-документального  
матеріалу, або приховування «небажаної» історико-документальної 
бази, інформації, застосування спекулятивних (маніпулятивних) 
прийомів інтерпретації фактичного матеріалу; 
 наполеглива дискредитація (демонізація) історичної спадщини 
та традицій, ключових фігур історичного поступу нації; 
 намагання довести до антагонізму світобачення в цілому та 
погляди на історію між різними поколіннями українського народу, що 
загрожує штучним перериванням цивілізаційної традиції та ерозією 
нації зсередини;  
 теоретико-методологічне роззброєння гуманітарного 
професійного прошарку; 
 прагнення до деінтелектуалізації, дераціоналізації масової 
свідомості як головної передумови «перекодування» історичної пам’яті 
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– важливої складової державно-політичної лояльності та національно-
культурної (цивілізаційної) ідентичності. 
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Сучасні прогресивні демократичні політичні системи, вдало 
використовують передові інформаційні надбання глобалізованого світу. 
І, якщо раніше новітні технологічні впровадження слугували переважно 
підвищенню економічного потенціалу, то сьогодні лідером в їхньому 
застосуванні є політична сфера. 
Політична реальність для більшості громадян різних держав 
створена соціально-політичними медіа. Уподобання останніх в Україні, і 
це підтверджується глядацьким попитом, рейтинговістю багатьох 
каналів і «Шустер шоу», сприймається членами суспільства як 
невід’ємний атрибут сучасного політичного дискурсу з підміною його 
ролі і значення. Так у Росії перше місце по перегляду залишається за 
програмою «Час». У США аналітика політичних уподобань після 
виборів президента, показала, що американське суспільство було 
розділено у своїх електоральних уподобаннях між політичною 
риторикою телеканалів Fox News і MSNBC [1]. 
Фахівці в сфері політичного іміджування та маркетингу 
відзначають, що відбуваються зміни у техніках отримання інформації, 
сьогодні, вони частіше вимірюють не думку населення, а медійні 
уподобання. Це пояснюється інтенсивністю телевізійних інтервенцій які 
перевершують можливості людського мозку чинити їм опір. Все частіше 
людина легше погоджується з думкою, яка реально є думкою більшості 
або подається таким чином. 
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Так використовуючи сьогодні новітні комунікаційні інструменти 
штучно змінюється суспільні настрої, вірування, формується задана 
конфігурація усвідомлення певних цінностей, що обумовлює деформації 
структурно-функціонального каркасу політичної системи. Вводяться і 
популяризуються не тільки нові практики поведінки в доповнення до 
існуючих, але і жорстко відміняються старі, така направлена 
маніпулятивна дія призводить до імітації функціонування структурних 
сегментів як держави так і громадянського суспільства. Тому сучасні 
політичні системи потерпають від штучного розбалансування між 
параметрами еволюційного розвитку і векторами заданими публічною 
сферою через маніпуляції.  
Раніше до розгалуженої системи маніпулятивного впливу 
відносили тоталітарні і авторитарні режими. Провідним завданням 
комунікаційних інструментів було формування гомогенної ідеологічної 
свідомості, яка була зручною для управління. У наш час, завдяки 
новітнім комунікативним можливостям та політичній багатовекторності, 
ми стаємо свідками глобальних трансформаційних змін результати яких 
важко передбачити. Американський політичний аналітик, У. Лінд, 
стверджує, що розгалужена система комунікаційних впливів спричинила 
у США та Європі фрагментацію суспільства. На його думку зазначена 
тенденція може призвести до так званої війни «четвертого покоління», 
коли телебачення працює сильніше, ніж військові підрозділи. 
Дедалі помітним стає і технологічне осучаснення четвертої гілки 
влади, яка відіграє провідну роль у сучасних соціально-політичних 
відносинах – система ЗМІ. А саме використання роботизованої 
журналістики.  
Автоматичні програми, які частково виконують функції 
журналістів, хоча і мають свої недоліки, утім допомагають зменшити 
витрати, збільшити швидкість інформування і надати аудиторії більш 
персоналізований контент. Репортери яких опитали в межах 
дослідження (When reporters get hands-on with robo-writing)  [2] 
вважають, що новинам, «написаним» роботами, бракує творчості і 
заглибленості у контекст, але значну цінність має швидкість 
автоматичних ньюзів. 
До недоліків, які виявив професор лондонського університету 
Неіл Термен, опитавши десятьох журналістів, редакторів і керівників 
(CNN, BBC, Thomson Reuters і т. д.), можна віднести те, що роботи 
пишуть новину за наперед заданим зразком. До вад відносять і 
збільшення негативного впливу автоматично згенерованих новин, що 
надає негативного відбитку об’єктивності журналістської діяльності. 
Але головну проблему більшість респондентів бачать в тому, що 
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журналісти-роботи здатні інтенсифікувати продукування новин на 
конкретну тему, що призводе до штучної актуалізації певних проблем у 
порядку денному, шквального зростання об’єму дублюючих 
інформаційних сигналів, а отже, пересічним громадянам складніше 
орієнтуватися, і без того, у інформаційно-перенасиченому світі [3]. 
Проте незважаючи на критику, більшість журналістів 
підтримують новітні технологічні можливості. Бо вони вирішують низку 
проблем у мас медійних організаціях. Зараз скорочується обсяг реклами 
і зростає конкуренція із соціальними мережами, а видавці шукають 
варіанти щоб збільшити швидкість, точність власних новин і прагнуть 
висвітлювати ще більше історій. 
Таким чином, сучасна система комунікативних потоків стає не 
лише самоокупною, але і приносить прибуток. Мережа Facebook б’є всі 
рекорди по прибутковості, при цьому М. Цукерберг має вплив на 
соціально-політичну активність у глобальному суспільстві.  
Проведене у 2011 році опитування соціологічної служби П’ю 
Ресерч довело, що довіра американців до основних інститутів держави 
падає. Лише 22 % виборців заявили, що вірять уряду завжди або майже 
завжди – це найнижча оцінка за останні півстоліття. Тільки 25 % 
схвалюють діяльність Конгресу, а з органів виконавчої влади найвищу 
оцінку отримала федеральна Поштова служба і Центр контролю за 
інфекційними захворюваннями. Разом з тим, вже шість років тому, 
більшу довіру американці віддавали соціальним мережам. Частка 
користувачів соціальних мереж становила на той час половину всього 
дорослого населення США, причому середній вік користувача і зараз 
продовжує збільшуватися, а на той час складав 38 років. 58 % 
користувачів – жінки. Починаючи з 2010 року соціальні мережі в 
уподобаннях американців навіть обігнали телебачення в якості 
основного джерела новин [4]. 
Доцільно згадати події Арабської весни, які загострили дискусію 
навколо ролі соціальних мереж в сучасній політиці. Масові акції 
протесту, ключову роль в організації яких зіграли Facebook, Twitter і 
Youtube, закінчилися відставкою багаторічних військових правителів – 
президентів Єгипту Хосні Мубарака і Тунісу Зіна аль-Абідіна бен Алі. У 
той же час новітні засоби комунікації вплинули на зміни і в країнах 
СНД. Мітинги опозиції у Білорусі, молоді в Росії, на думку політологів, 
також відбулися не без активної участі мережевих технологій. 
Якщо раніше здавалося, що соціальні мережі скоріше для розваг, 
то останні події кардинально змінили сучасний світогляд та ставлення 
до соціальної складової мереж спілкування. У сьогоденні вони є 
основним засобом мобілізації та координації чи не всіх сучасних 
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протестних рухів – як загальнодержавного, так і локального масштабу. 
Як стверджує професор Нью-Йоркського університету Клей Ширкі «у 
міру того, як комунікативний ландшафт стає більш щільним, складним і 
більш насиченим, користувачі Інтернету одержують більш широкий 
доступ до публічної інформації, більше можливостей для публічного 
виступу і розширені перспективи для спільної політичної дії, а соціальні 
мережі дозволяють миттєво поширювати заклики до дії серед всієї маси 
користувачів Інтернету» [5].  
Проте провідною функцією мереж є формування потужної 
горизонтальної комунікації, що зміцнює у кризових станах політичної 
системи громадянське суспільство і зміцнює «соціальний капітал». 
Порівняно з традиційними засобами комунікації перевагою соціальних 
мереж є те, що вони не лише поширюють певну інформацію, але й 
дають можливість одночасно її обговорювати і формувати погляди. З 
політичної точки зору доступ до інформації є значно менш вагомим, ніж 
доступ до дискусії. 
Небезпечною можливістю  мережевої комунікації, що може 
спричинити політичні зміни, є контрастність сприйняття інформації. Її 
суть в тому, що незалежне поширення інформації через мережеву середу 
різко контрастує із зображенням подій в офіційних джерелах. Це 
спричиняє наростання дисонансу між двома картинами подій, як 
результат урядам стає все важче зберігати свою легітимність. 
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що новітні можливості 
технології задали нові умови для функціонування політичних систем. 
Дозволити залишатися поза динамікою інформаційного суспільства не 
може собі жоден політичний режим та жодна політична влада. Можна 
сперечатися стосовно виміру позитивних та негативних впливів, проте 
очевидним є те, що надалі політика буде здійснюватися принципово 
відмінними методами та принципами. І контури цієї політики тільки 
починають вимальовуватися. Тому кожна держава має залучити всі 
зусилля для адаптації тих технологій, які задають нові контексти 
соціально-політичних відносин. 
Для України в напрямку усталення новітніх комунікаційних 
технологій можна надати декілька рекомендацій. В першу чергу, 
потрібно розробити ефективну платформу спілкування між громадянами 
і органами публічної влади здебільшого в режим он-лайн, обов’язково із 
активною реалізацією зворотного зв’язку, з якнайповнішим наданням 
електронних послуг за схемою «24 години на добу та 7 днів на 
тиждень». Задіювати, а не говорити про це, розвиток цифрової 
демократії з можливістю участі громадян в обговоренні законопроектів, 
проектів рішень органів публічної влади тощо. Актуальною також є 
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інтеграція інформаційних ресурсів органів публічної влади, що 
дозволить максимально повно реалізувати переваги електронної 
взаємодії. Таким чином, для позитивного результату в державі мають 
відбутися зміни на організаційному рівні та модернізуватися структури і 
функції інститутів публічної влади. 
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ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ  
ЯК МЕТОД МОДЕРНІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ПОЛІТИЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ 
Кобзар Т.М. 
Східноукраїнський національний університет 
 імені Володимира Даля 
Оскільки процеси формування еліти в кожній країні відчувають 
на собі вплив історико-культурних і соціально-політичних чинників, то 
вони відрізняються значною специфікою. Механізми рекрутування 
розрізняються для тих або інших елітних груп у залежності від функцій 
певного політичного інституту. Зокрема, механізми відбору в той або 
інший орган влади можуть впливати на основні канали, через які особи 
до нього потрапляють. До основних інституціональних каналів такого 
роду український елітолог О. Крюков відносить державний апарат, 
органи місцевого управління, армію, політичні партії, релігійні 
організації, систему освіти. Домінування того чи іншого каналу 
зумовлюється історичними традиціями політичного розвитку, 
особливостями політичного режиму тощо [5]. 
У демократичних суспільствах питання про соціальну 
презентативність політичної еліти залишається відкритим. Механізми 
рекрутування еліти завжди базуються на формальних і неформальних 
правилах відбору. Спостереження за сучасними елітоутворюючими 
тенденціями американських соціологів Р. Лернера, А. Нагаі та С. 
Ротмена свідчить, що «з часом критерії рекрутування еліти змінюються, 
стають складнішими і диференційованими (оскільки саме суспільство 
стає усе більш складним). У минулому вони базувалися на релігії, 
класовій структурі, традиції, потім – на членстві у військовій еліті, 
пізніше – в адміністративній бюрократії» [8]. Дослідники дійшли 
висновку, що якщо на ранніх стадіях всесвітньої історії закрите 
рекрутування політико-адміністративних еліт було абсолютно 
переважаючим, то зараз можна говорити про переважаючу тенденцію 
відкритого рекрутування еліт. 
Порівняльний аналіз механізмів рекрутації еліти доводить, що 
закрита модель використовується у традиційно-станових політичних 
системах і в умовах авторитарних і тоталітарних режимів. Прикладом 
можуть слугувати механізми відбору до політичної еліти, що існували у 
нацистській Німеччині, СРСР часів Й. Сталіна тощо. Тоді як відкрита 
модель рекрутації еліти характерна, передусім, для демократичних, 
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плюралістичних політичних систем. Відкритість еліти виступає 
характерною рисою «відкритого суспільства», де існує «конкуренція за 
статус серед його членів», «багато його членів прагнуть піднятися по 
соціальних сходах і зайняти місця інших…» [2]. Зазначена модель, 
відмічає російський елітолог Г. Ашин, ґрунтується «на відборі, що має 
вигляд чесного конкурсу, при якому вирішальними є особисті якості 
людини, його здатності, вченість, моральні характеристики, а не 
«анкетні дані», не його (чи його батьків) соціальний статус, 
приналежність до певної соціальної групи (привілейованого стану, 
класу, національності або угрупуванню)» [1].  
Спираючись на класичні теоретико-методологічні засади 
британо- американської політичної науки та політичної соціології, 
необхідно наголосити на встановленні впливу конкурентного 
середовища та об’єктивних критеріїв добору політичних кадрів, які 
повинні мати тісний зв’язок з рівнем розвитку суспільства в цілому. 
Протистояння закритого й відкритого механізмів політичного 
рекрутування як концептуальних моделей для політичної системи і 
суспільства сучасної України дають змогу вести мову про поєднання у 
перспективі окремих рис обох практик політичного добору. Таким 
чином, в умовах сучасної України організаційні й нормативні основи, 
закладені в законодавстві, засвідчили перехід на критерії ефективності, 
професіоналізму в процесі рекрутування політичної еліти. Водночас 
система рекрутингу повною мірою ще не склалася, оскільки політичні 
сили здійснюють заміну кадрового складу суб’єктів політичного і 
державного управління на основі суб’єктивних критеріїв.  
Дослідження в галузі демократичності процесу зміни старих і 
нових правлячих кіл доводять, що істотним індикатором життєвої еліти 
є збереження зовнішнього джерела її оновлення. Перспективним в 
цьому напрямку буде дотримання конвергенції еліт – процесу, який 
проходить в умовах переходу до демократії, яка ще не консолідована, і 
пов’язаний з необхідністю мобілізації мас опозиційними фракціями 
еліти для досягнення успіху в електоральній гонці і здійснення 
коаліційної політики. Конвергенція дозволяє старим гравцям, які діють 
на полі політичної гри, змінювати свої ролі і відкривати шляхи для 
введення нових гравців. Аналіз чисельних досліджень доводить, що 
конвергенція веде до утворення демократичного режиму. Слід 
зазначити, що конвергенція може бути тільки другим кроком 
демократизації і, крім того, вимагає невизначеного проміжку часу. 
Закінчення процесу конвергенції еліт пов’язано з підвищенням рівня 
соціально-економічного розвитку [5].  
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У стабільних політичних системах трансформація політичної 
еліти відбувається відповідно до чітко розроблених процедур, внаслідок 
чого персональний склад еліти, з більшою чи меншою періодичністю, 
оновлюється, а сама політична структура залишається в основному 
незмінною. Проблемою України, на нашу думку, постає той факт, що зі 
зміною проектів та орієнтації, яка в нашій країні відбувається досить 
часто, щоразу з’являються претенденти на звання нової еліти. 
Патріархально-підданський тип політичної культури українського 
суспільства гальмує процеси соціальної мобільності, а отже заважає 
приходу до влади молодих спеціалістів.  
Доцільно обґрунтувати роль такого каналу рекрутування, як 
інститут опозиції. Взаємодія влади й опозиції на різних етапах розвитку 
вітчизняного політичного процесу набувала форми «політичної 
альтернативи» або демонстрування наявності «контреліти» [6]. Ці кроки 
також не містили активних і послідовних дій. Наявність контреліти в 
суспільстві – необхідна умова для демократичного розвитку політичної 
системи будь-якої країни, у тому числі і для України. Власне, 
демократичні країни тим і відрізняються від недемократичних, що в них 
за відкритою, прозорою процедурою відбувається постійна зміна влади 
на підставі конкуренції ідей та еліт. Згода мас з владою еліт необхідна 
для функціонування будь-якої політичної системи. Без неї еліти не 
могли б встановити свою владу. Наявність дієвої політичної 
альтернативи – ще одна ознака демократизації політичного процесу. На 
нашу думку, контрелітою можна вважати не будь-яку опозицію, а лише 
таку, яка є противагою правлячій еліті в соціально-політичному сенсі, 
тобто так звану антисистемну опозицію, що прагне змінити напрям 
суспільного розвитку, презентуючи інші класи, верстви, сповідуючи 
іншу ідеологію, ніж правляча верства. Протистояння груп інтересів в 
Україні, яке вилилося у створення партій проектів не є ознакою 
змагання еліт та контреліт. Тому середовище конкуренції, необхідне для 
покращення механізмів рекрутування, не виникло. «Якщо ж опозиція 
формується з тих суспільних верств і дотримується тих самих цінностей 
та суспільно-політичних орієнтацій, що й правляча в даний час 
політична сила, але має свій погляд на методи керівництва суспільством 
тоді це буде системна, або лояльна опозиція, яка не є контрелітою» [10]. 
Зміна партій та людей при владі відбувається за цих умов при пануванні 
однієї, достатньо консолідованої і стабільної еліти. 
В умовах протікання процесу демократизації та для збереження 
стабільності і ефективності політичної системи в країні можливе 
усвідомлення перспектив та рушійних сил забезпечення громадського 
контролю за процесами рекрутування. Ступінь залучення громадських 
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сил до функціонування системи рекрутування визначають державні 
інструктивні документи. Новою демократичною тенденцією в цьому 
процесі є наголос на відкритості еліти. Зокрема, «відкрита еліта 
характеризується динамічною циркуляцією, рівними можливостями 
доступу членів позаелітних груп до неї, наявністю високого рівня 
горизонтальної і вертикальної мобільності. Відбір здійснюється на 
основі гострої конкурентної боротьби, у якій значення мають якості: 
енергійність, професіоналізм, моральні якості, вміння знайти й 
організувати собі підтримку, здатність мобілізувати наявні ресурси, 
відкритість, тактовність, критичність і раціоналізм, чутливість до 
соціальних настроїв і потреб, гнучкість, здатність до адаптації, реакція 
на трансформаційні зміни. Акцентуючи увагу на досить низькому рівні 
української політичної еліти, пригадується вислів Платона, який 
застерігав, що «ні для держави, ні для громадян не буде кінця нещастям, 
доки володарем держави не стане плем’я філософів» [9].  
Отже проаналізувавши стан процесу трансформації політичних 
еліт слід зазначити, що перспективи розширення каналів рекрутування 
еліти залежать від темпів демократизації та успіхів у створенні 
громадянського суспільства, а трансформаційний період є ключовою 
можливістю для докорінного оновлення політичних еліт. Головною 
тенденцією процесу рекрутування політичних еліт більшості країн світу 
є тяжіння до закритої системи рекрутування, а отже ми робимо 
висновок, що застосування гільдійної системи рекрутування 
законсервувало політичну еліту та нівелює демократичними 
механізмами циркуляції. Сучасні канали рекрутування звужуються, це 
відбувається, на нашу думку, через проникнення інтересів бізнесу в 
політичну сферу, і як наслідок до влади приходить бізнес-еліта, яка 
абсолютно не враховує інтереси суспільства і формується за принципом 
клієнталізму. Механізмом, який має перешкоджати узурпації влади має 
виступати постійна циркуляція еліт. Цей процес може проявлятися у 
двох основних формах: як заміна однієї еліти іншою і як просування 
нееліти в еліту. На нашу думку, саме ці форми мають стати 
перспективними для оновлення політико-елітарних кіл, оскільки в такій 
ситуації проявляється нестача кадрів, а отже виникатиме потреба у 
антрепренерських принципах рекрутування, поповнення еліти ззовні, на 
основі якісного відбору.  
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МЕДІАСИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ  
«ІСЛАМСЬКА ДЕРЖАВА»  
Кореньков О.О.  
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Із появою Інтернету значення медіа в діяльності радикальних 
політичних та терористичних організацій є неоціненним. Широкий набір 
медійних засобів (відео, фото журнали, радіо ефіри і т.д.), який 
використовується в діяльності організації, відомої як «Ісламська 
держава», у поєднанні із можливостями донести їх зміст до глобальної 
аудиторії через соціальні мережі, створили небезпечний інструмент в 
руках радикалів. Більш коректним по відношенню саме до прикладного 
використання медійних інструментів в діяльності «ІД» на нашу думку є 
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термін «медіасистема», під яким ми розуміємо всю сукупність 
інформаційних технологій, рішень і інструментів, які використовуються 
організацією, а також управлінський апарат і структура медіа 
організацій і служб. 
Медіасистема «ІД» використовується для досягнення головної 
політичної мети організації - побудови глобальної держави, яку самі 
ідеологи організації називають - «Халіфат за методологією Пророка 
Мохаммада». Дана мета визначає, як саму структуру медіасистеми, її 
основні принципи, так і ті особливості при використанні медійних 
інструментів. Виходячи із зазначеної глобальної мети, перед 
медіасистемою «ІД» стоять наступні завдання: 
- збереження і розширення підконтрольної території; 
Для вирішення даного завдання медіасистема працює над 
забезпеченням лояльності населення на підконтрольній території, 
залученням нових прихильників, інформуванням населення 
непідконтрольної території про діяльність «ІД» у тому числі і через 
мережу стаціонарних та пересувних медіа пунктів, в яких демонтуються 
відео, зняті і змонтовані медіа службами організації.  
-  протидія інформаційним операціям і пропаганді 
противників; 
«ІД» використовує медіа для запобігання активності з боку 
потенційних супротивників як всередині, так і зовні підконтрольної 
території. Центральне місце займає відео з демонстрацією жорстокості, 
як елемент цілеспрямованої стратегії на придушення волі до опору.  
- сприяння і супровід військових операцій; 
Для цього працівники медіасистеми використовують цілу низку 
рішень, як наприклад  техніка «бойової відеокамери», коли зйомка 
ведеться безпосередніми учасниками операції, зйомка з безпілотних 
літальних апаратів, демонстрація військової сили організації через 
проведення парадів.  
- забезпечення постійної присутності у глобальній 
інформаційній мережі. 
Медіа система організації  активно працює над поширенням 
основних меседжів за межами «ядра» (територія Сирії та Іраку). Для 
цього використовується соціальні мережі, багатомовні публікації 
(журнали, дубляж відео). Особливе місце займають офіційні журнали 
Dabiq (вийшло 15 номерів з липня 2014 по липень 2016 років) і «Румія» 
(вийшло 7 номерів з вересня 2016 року). Регулярно транслюються 
англомовні програми радіо Баян. 
Структура медіасистеми визначається її головною метою. Мета 
медіа, згідно з документом, написаним одним із керівників структури 
156 
«ІД» Абу Абдуллахам аль-Масрі [1], полягає в поширенні ідей і 
практики «Ісламської держави» як всередині, так і поза межами 
контрольованої території. Для цього повинна бути створена система 
виробництва і поширення інформації, що складається з центрального 
апарату - з «Центральної служби», регіональних офісів і допоміжних 
агентств, і служб. 
Центральна служба (ЦС) повинна працювати в зв'язці з головою 
організації («халіфом»), його кабінетом (радники та заступники), Радою 
Шури (головним колегіальним органом в «ІД»), з військовими 
командирами. До завдань ЦС входить реалізація в медіа основних 
принципів і завдань «ІД», а також керівництво поширенням інформації 
серед відділень в провінціях і допоміжних служб. Центральна служба 
визначає пріоритети в публікаціях, медійних компаніях, а також 
безпосередньо управляє цим процесом через регіональні медіаофіси, які 
вона також і інспектує. Таких регіональних медіаофісів - 35 [2, с. 2]. 
Вони складають другий рівень в медіа структурі. Регіональні офіси 
пов'язані з керівництвом вілайєта і координують свою роботу з 
військовим керівником - аміром, і главою служби безпеки в провінції. 
До завдань регіонального медіаофісу входить висвітлення військових 
операцій і їх результатів, роботи соціальних і комунальних служб в 
провінції, реалізації на практиці законів Шаріату і повсякденному житті 
простих людей. Також регіональні офіси несуть відповідальність за 
тиражування та розповсюдження друкованої або іншої інформації, що 
надсилається з Центральної служби. 
Третім елементом структури медіасистеми  є так звані допоміжні 
агентства. Їх особливістю є те, що вони не пов'язані з регіональними 
офісами і керівництвом вілайєтів, підзвітні безпосередньо ЦС і не мають 
офіційного відношення до медіаструктурі і до «ІД». Такі служби 
відповідальні за висвітлення військових дій і суспільного життя в 
провінціях, проте їм заборонено висвітлювати операції служби безпеки 
або теми, пов'язані з імплементацією законів Шаріату. 
У підпорядкуванні Центральної служби знаходяться: 
- Медіа служба аль-Баян - радіостанція в Мосулі (також з 2015 
році діє радіостанція в Афганістані «Голос Халіфату»). 
- аль-Наба - щотижнева арабомовна газета, яка 
розповсюджується на підконтрольних територіях і в Інтернеті, зі звітами 
про військові успіхи і життя на мирній території. 
- медіа агентство Муктаба ах-Хаммат - або «Бібліотека 
мудрості» - медіа офіс, відповідальний за підготовку релігійної 
літератури. 
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- медіа агентство аль-Хаят - підготовка журналів «Румія» (Рим), 
аль-Константінія (турецькомовний журнал), «Істок» (російськомовний 
журнал), «Дабік», «Дар аль-Іслам». 
- медіа агентство аль-Фуркан - підготовка відеокліпів і фільмів. 
- медіа агентство - аль-Аджнад - підготовка аудіозаписів та 
пісень - нашидів. 
- медіа агентство аль-Ітіссам - раніше випускав відео на 
арабській мові, на даний момент не працює. 
- інформаційне агентство Амак - підпорядковується 
безпосередньо Центральній службі і рапортує, минаючи регіональні 
відділення. Завдання - своєчасно публікувати новинні повідомлення. 
- Соцмережі є надзвичайною важливим середовищем для медіа 
активності «ІД». Особливе місце займає Twitter [3, с. 2].  
Наведений аналіз медіа системи «ІД» дозволяє скласти уявлення 
про те, як організація, про існування якої мало хто знав до 2014 року, 
змогла закріпитися в світовому інформаційному просторі та стати топ-
темою для найбільших медіа планети. В основі медіасистеми «ІД» 
лежить цілеспрямована політика по створенню ефективної структури, з 
опорою на прихильників в мережі Інтернет, штучно створений 
інформаційний вакуум і дефіциту інформації про те, що відбувається на 
території «ІД», цензуру з паралельним створенням розгалуженої мережі 
багатомовних якісно створених медіа агентств і ресурсів.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Лелекіна Є.О.  
Східноукраїнський національний університет 
 імені Володимира Даля 
Проблема сталого розвитку – одна з найбільш актуальних у 
сучасному світі. Вона знаходиться в центрі уваги світових лідерів, їй 
присвячені сотні урядових і міжурядових програм, вона вже багато років 
стоїть на порядку денному найвпливовіших міжнародних організацій. В 
основі розв’язання проблеми забезпечення сталого розвитку 
громадянського суспільства лежить низка питань, які потребують 
визначення чіткої методології правової підтримки порядку 
інформаційних відносин усіх акторів суспільства. Уявляється, що такий 
підхід повинен передбачати й відповідь на запитання про те, як зв’язати 
інституції громадянського суспільства, з одного боку, і забезпечити 
кожного громадянина суспільства визначеними повною мірою, правами 
й обов’язками в інформаційній сфері, зокрема правом громадян на 
отримання потрібної їм інформації. За таких умов розширення 
застосування в суспільстві інформаційно-комунікаційних технологій 
стає одним із ключових чинників у процесі трансформації суспільства в 
громадянське, а сама проблематика ІКТ має значний політичний та 
економічний резонанс. 
Відомо, що в процес розвитку технологій і побудову 
взаємовідносин, притаманних «інформаційному суспільству», державою 
мають бути вкладені значні сили й кошти, створені спеціальні центри, 
комісії, державні відомства. В основі зусиль лежить усвідомлення того, 
що формування й розвиток інформаційної інфраструктури, знаходження 
адекватних відповідей на виклики глобального інформаційного 
середовища стають необхідною умовою сталого розвитку структур 
громадянського суспільства, держави загалом і запорукою її 
повноцінного входження в ланцюги світової економіки. Вимоги 
останньої прості – доступність потрібної для розвитку бізнесу 
інформації в будь-якому місці світу й у будь-який час.  
Україна у 2000 р. приєдналася до «Декларації тисячоліття» ООН і 
взяла на себе зобов’язання досягти Цілей розвитку тисячоліття  (ЦРТ) до 
2015 року. Останні  охопили сім пріоритетних областей: подолання 
бідності, забезпечення доступу до якісної освіти впродовж життя, 
забезпечення гендерної рівності, зменшення дитячої смертності, 
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поліпшення здоров'я матерів, обмеження поширення ВІЛ/СНІДу та 
туберкульозу, забезпечення сталого розвитку довкілля. У звіті «Цілі 
розвитку тисячоліття. Україна 2000–2015» наведено прогрес у 
досягненні ЦРТ Україною [3]. Зазначимо, що такі рекомендації ООН 
були нагально необхідними та базовими. Тепер же стратегія до 2030 р. 
значно збільшила перелік сфер впровадження цілей розвитку, а отже 
перед Україною постали нові виклики. 
Фактором, що гальмує сталий розвиток громадського суспільства 
в Україні  та інших посткомуністичних кранах є низький рівень 
розвитку інформаційних технологій. Так, за даними дослідження 
Міжнародного союзу електрозв'язку (International Telecommunication 
Union) у 2015 р. держава посіла 79 місце з 167 країн світу за рівнем 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій порівняно з 2014 
роком, втративши 6 позицій у рейтингу. Відповідно до «Глобального 
звіту про розвиток інформаційних технологій-2015 (International 
Telecommunication Union: The ICT Development Index 2015)», важливість 
ІКТ для уряду, індекс урядових онлайн-сервісів та індекси е-участі 
визнані в Україні наднизькими [4].  
Фахівці Всесвітнього економічного форуму (World Economic 
Forum) відзначають, що уряд України не має чіткого плану 
впровадження і використання ІКТ для підвищення 
конкурентоспроможності країни. Відсутність упевненості в захисті своїх 
прав і капіталовкладень, корупція і «зарегульованість» багатьох 
процесів, а також нестабільність українського ринку, відлякують 
інвесторів, які могли б розповсюдити в країні кращі практики з розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій. Це доводить Глобальний 
індекс конкурентоспроможності (Тhe Global Competitiveness Index), за 
яким у 2015 році Україна посіла 79 місце серед 140 країн світу, майже не 
змінивши своє положення, порівняно з попередніми роками. 
Системне застосування ІКТ з метою підвищення ефективності 
роботи державних інституцій дістало назву «електронний уряд». 
Комплексний показник Індекс розвитку електронного уряду (United 
Nations Global Egovernment Development Index) публікується раз на два 
роки Департаментом з економічних і соціальних питань ООН з 2001 
року. Він оцінює готовність і можливості національних державних 
структур до використання інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) для надання громадянам державних послуг. Індекс акумулює дані 
про рівень розвитку електронного уряду в країні та оцінку тенденцій у 
використанні ІКТ державними установами за трьома основними 
складовими, що характеризують стан людського капіталу, ІКТ- 
інфраструктурі та веб-присутності органів державної влади. За Індексом 
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розвитку електронного уряду у звіті за 2014 рік, Україна опинилася на 
87 сходинці серед 190 країн. Вказана динаміка характеризує відповідні 
зусилля нашої держави на шляху побудови інформаційного суспільства 
[1]. 
Серед загроз і викликів Україні, пов’язаних із поширенням і 
розвитком глобальних мереж, є і проблема «цифрового розриву». Такий 
розрив існує не тільки між різними країнами, а й між різними регіонами 
й навіть соціальними групами всередині країн. Скажімо, під час 
обговорення проблеми доступу до благ «інформаційного суспільства» 
окрема увага традиційно приділяється правам людей із обмеженими 
можливостями або забезпеченню гендерної рівності. Є різні точки зору 
щодо масштабів і важливості для нас «цифрового розриву», зокрема 
його динаміки, однак слід погодитись із тим, що він є відбиттям 
суспільно-економічної нерівності країни відносно світових стандартів 
освіти, охорони здоров'я, матеріального становища, якості життя, 
недосконалої системи забезпечення населення роботою, пенсійного 
утримання тощо. 
Безумовно, важливою є і проблема інформаційної безпеки 
держави на всіх рівнях. Проблеми захисту людини від негативного 
впливу інформації, боротьби зі злочинністю в сфері високих технологій 
тощо турбують нас щоденно. Актуальними також є проблеми 
забезпечення свободи громадян щодо висловлювань, намагання влади 
контролювати Інтернет, захист у мережі інтересів етнічних меншин і 
підростаючого покоління, збереження національної гідності і мови, 
культурної спадщини загалом в умовах «інформаційної глобалізації». 
Всі вони сьогодні активно експлуатуються засобами масової інформації, 
однак загальні проблеми захисту прав людини на інтелектуальну 
власність, забезпечення доступу до змістовної науково-технічної 
інформації й багато інших проблем, пов’язаних із інформатизацією, яка, 
власне, зумовлює розвиток суспільства і економіки, проблеми, які 
виникають із появою і розвитком ІКТ, на жаль, турбують владу й 
суспільство значно менше.  
Отже, низькі позиції України у всіх авторитетних рейтингах, що 
оцінюють стан розвитку ІКТ в країні, свідчить про недостатнє 
використання потенціалу інформаційних технологій і державою, і 
організаціями, і громадянами. Він характеризує повільне і недосконале 
проникнення і використання переваг новітніх ІКТ в щоденну діяльність і 
виробничі процеси. Така ситуація виникає, в тому числі, і завдяки 
різниці впровадження ІКТ в регіонах країни. З метою поширення і 
підвищення ефективності впровадження та трансферу ІКТ необхідно 
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вживати державних заходів щодо подолання цих розбіжностей шляхом 
удосконалення ІКТ інфраструктури по всій країні. Серед таких: 
 • забезпечення ефективного співробітництва органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької 
діяльності, наукових установ та громадських організацій у сфері ІКТ; 
• розвиток співпраці з міжнародними організаціями та реалізація 
спільних проектів, які забезпечують інтеграцію країни до глобального 
інформаційного простору; 
• сприяння впровадженню новітніх освітніх проектів у сфері ІКТ; 
• активне просування бренду країни в світі; 
• сприяння впровадженню інноваційних проектів у сфері ІКТ. 
Таким чином, впровадження ІКТ та відповідна взаємодія 
громадянського суспільства та органів влади значно пришвидшить 
процес інтеграції України до європейської спільноти. Маємо відзначити, 
що основною проблемою на цьому шляху є відсутність, перш за все, 
політичної волі. Політика у напрямку розвитку ІКТ не послідовна, а 
часто й просто декларативна. Постала необхідність в органі державної 
влади, головним завданням якого стане формування та забезпечення 
реалізації послідовної державної політики у сфері ІКТ та зв’язку. 
Державні службовці мають усвідомити, що сучасна концепція сталого 
розвитку незміно визначаю своїм «серцем» невід’ємні права людини на 
життя та повноцінний розвиток. І сам громадянин як частина 
суспільства повинен брати участь у процесах, які формують сферу його 
життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати 
їхнє виконання. 
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МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:  
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
Літвін Л.А.  
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Сучасні геополітичні та внутрішньодержавні процеси вимагають 
від держав мистецтва поєднання суверенітету й незалежності та 
глобалізаційного виміру міжнародних відносин, активної дипломатичної 
діяльності, консенсусу. Тут визначальну роль відіграє таке явище як 
національна безпека. Саме національна безпека слугує орієнтиром у 
зовнішній політиці та збереженні національної ідентичності.  
Без реалізації основ національної безпеки держава припиняє своє 
становлення й існування як самостійний політичний інститут і актор на 
міжнародній арені, не можуть розвиватися та реформуватися окремі 
сфери життя суспільства. Конфлікт, що триває на сході України 
протягом останнього часу, економічна та політична нестабільність, 
відсутність консенсусних практик, ризики соціального вибуху є прямим 
свідченням того, що реалізація та збереження основ національної 
безпеки української держави є неефективними.  
Історична світова практика надає можливість розглядати певні 
моделі національної безпеки, що були відпрацьовані провідними 
державами протягом свого розвитку. Вивчення особливостей світових 
моделей національної безпеки надасть змогу виробити оптимальну 
модель національної безпеки для сучасної української державності. В 
цьому полягає актуальність даного дослідження. 
Метою дослідження є проаналізувати моделі національної 
безпеки провідних держав світу, вивчити досвід іноземних держав у 
забезпеченні ефективної реалізації національної безпеки. 
Модель національної безпеки можна розглядати як сукупність 
концептів, мотивів, а також заходів і процедур, що забезпечують той чи 
інший рівень функціонування національної безпеки держави. 
Український дослідник О. Коломієць пропонує розглядати 
безпекові моделі на глобальному, регіональному та національному 
рівнях. У свою чергу на національному рівні безпекові моделі дослідник 
розподіляє на модель світового панування, регіонального лідерства, 
ядерного стримування, нейтральну і колективну моделі [1, c. 3]. 
Так, національна безпека моделі світового панування 
характеризується такими особливостями як: стратегія демонстрації 
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військової потужності; адекватний рівень фінансування оборонно-
безпекового комплексу; відповідний рівень економічної та 
інформаційної безпеки; орієнтація на збереження й зміцнення 
домінуючих позицій; позиція «стримуючого потенціалу»; теза «хочеш 
миру, готуйся до війни»; участь у воєнно-політичних блоках; протидія 
загрозам регіональній та світовій безпеці. Модель національної безпеки 
світового панування притаманна таким державам як Великобританія та 
США. 
Національна безпека моделі регіонального лідерства 
характеризується наступними особливостями: основним завданням є 
політичне домінування в певному регіоні, а також функціонування як 
один із полюсів у багатополярному світі; достатній рівень фінансування 
оборонно-безпекового комплексу; партнерські відносини з іншими 
державами. Модель національної безпеки моделі регіонального 
лідерства притаманна таким державам як Бразилія, та Франція. 
Основною характеристикою національної безпеки моделі 
ядерного стримування є дотримання стратегії ядерного стримування. 
Інші характерні особливості національної безпеки за цією моделлю є 
тотожними з особливостями національної безпеки моделі регіонального 
лідерства. Модель національної безпеки моделі ядерного стримування 
притаманна таким державам як Китай, Пакистан, Індія та іншим. 
Національна безпека держави за нейтральною моделлю 
характеризується наступними особливостями: забов’язаня не втручатися 
в буд-які війни, не вступати до воєнно-політичних блоків; відмова від 
розміщення військових баз на території держави; виступ проти зброї 
масового знищення; партнерство та співробітництво з іншими 
державами; достатній рівень фінансування оборонно-безпекового 
комплексу. Така модель притаманна Фінляндії, Швеції, Швейцарії. 
Національна безпека держав за колективною моделлю 
ґрунтується на ідеї загального розвитку групи держав або держав світу. 
Наприклад, національну безпеку таких держав як Італія й Німеччина 
вважають колективною в рамках НАТО та Європейського Союзу. 
Таким чином, розглянута класифікація є досить ґрунтовною та 
змістовною й дозволяє зробити висновок, що на даному етапі розвитку 
національна безпека української держави не належить до 
вищезазначених моделей у чистому вигляді.  
У Проекті «Стратегічний вибір: основні моделі національної 
безпеки та зовнішньої політики України» розглянуті більш конкретні 
можливі моделі національної безпеки України. Представлені для 
порівняння чотири варіанти стратегічного вибору моделі безпеки, 
відкритих на сьогодні для України: неприєднання/нейтралітет; 
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європейська інтеграція без членства в НАТО (так звана 
«фінляндизація»); двосторонні союзи та субрегіональне партнерство; 
вступ до НАТО [4]. 
Отже, національну безпеку України, як і політичний режим, 
доречно віднести до гібридної моделі. На сучасному етапі Україні 
необхідно чітко визначитися з моделлю національної безпеки, що є 
перспективою подальшого дослідження. 
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ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ  
ІНТЕРНЕТ-УЧАСТІ В УКРАЇНІ 
Матійчик А.В. 
ДВНЗ «Прикарпатський національний  
університет імені Василя Стефаника» 
Британські дослідники А. Чадвік і К. Мей виділяють три моделі 
політичної інтернет-участі: управлінську, консультативну та 
партисипаторну. Поява цих моделей зумовлена заміною телефонного 
зв’язку (телеконференцій тощо) Інтернетом. У рамках першої моделі 
процес впровадження інтернет-технологій розглядається лише як 
поліпшення попередніх технологій, застосовуваних з метою поновлення 
можливостей здійснення державних функцій, що дозволяють 
«поєднувати велику швидкість прийняття рішень зі зниженням витрат». 
165 
Інформаційний потік є унілінійним (зверху вниз), основною метою 
комунікації є скорочення бюрократії і витрат, надання інформації 
громадянам, забезпечення взаємодії бізнесу і ЗМІ, проте акцент 
робиться на поліпшенні комунікації всередині уряду. Громадянин же 
виконує роль пасивного споживача. 
Консультативна модель передбачає широкі можливості для 
врахування думки громадян щодо суспільних питань в процесі 
прийняття політико-управлінських рішень. Хоча дана модель сприяє 
певній ефективності державної політики, так як при прийнятті рішень 
враховується громадська думка, інформаційний потік в даній моделі так 
само, як і в попередній, організований вертикально, політичний порядок 
і інформаційний простір строго регулюється державою. Іншими 
словами, громадяни можуть висловити свою думку лише з тих питань, 
які визначені урядом. Партисипаторна модель характеризує складні, 
горизонтальні та різноспрямовані інтерактивні взаємозв'язки між 
громадянами і політиками. Основна її перевага в тому, що її формат 
передбачає організацію зв'язків не тільки в площинах громадянин – 
громадянин, держава – громадянин, а й існування усталених каналів 
зворотного зв'язку від громадян до держави. Тобто потік інформації 
дискурсивний та комплексний. Модель участі визнає, що уряди повинні 
бути відкриті для діалогу з громадянами і організованими групами. 
Сучасні країни розвиненої демократії намагаються організувати процес 
інтернет-участі саме за таким принципом. Дана модель передбачає зміну 
парадигми у відносинах між урядом і громадянином, коли громадянин 
перестає розглядатися лише як клієнт або споживач певних послуг, 
рішень з боку влади. Ці платформи спрямовані на те, щоб їхні 
користувачі мали право голосу при вирішенні важливих проблем і 
відчували свою причетність і відповідальність за них [1, с. 285]. 
На нашу думку, модель інтернет-участі в Україні залежить від 
позиції домінуючого політичного актора – Президента країни. 
Незважаючи на високий рівень інтернет-проникнення, потужний 
суспільний запит на електронні форми участі, можна говорити про 
домінування рис управлінської моделі. Переважно громадянин є 
пасивним споживачем інформації. Президентство Л. Кравчука лише 
поклало початок процесу створення інформаційних ресурсів та інтернет-
простору, проте аудиторія інтернет-користувачів була незначна, 
враховуючи той факт, що після проголошення незалежності України 
з'явилися більш важливі питання: політичного і економічно розвитку, 
розбудови правової системи, соціальні потреби громадян.  
За період президентства Л. Кучми були ухвалені Указ Президента 
України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у 
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діяльності органів державної влади» та Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у 
діяльності органів виконавчої влади», які були спрямовані на 
забезпечення обов’язковості створення органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування власних веб-сайтів, оперативного 
розміщення на них офіційної інформації про діяльність, чітких вимог 
щодо змістовного наповнення веб-сайтів органів влади; створення 
урядового порталу. Але якість створених порталів була низькою, а 
зворотній зв'язок на них не відбувався.  
У той період були зареєстровані численні проекти неурядових 
організацій, однією з цілей яких є формування автономних моделей 
політичної участі громадян та зниження ефективності мобілізаційних 
практик влади. Створення «Урядового порталу» до певної міри 
розширило спектр форм е-участі громадян. Зокрема, вони отримали 
можливість опосередковано брати участь у публічних обговореннях, 
громадських слуханнях та засіданнях круглих столів, а з їхніми 
результатами і резолюціями знайомитися на порталі Кабінету Міністрів 
України.  Аналіз сайтів обласних державних адміністрацій засвідчив, що 
всі вони, згідно з указом Президента «Про додаткові заходи щодо 
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на 
звернення» (13.08.2002 р., № 700/2002), запропонували громадянам 
використовувати форму е-звернення до органів державної влади та 
управління. Такі заходи не припускали отримання відповіді, яка, до того 
ж (за українським законодавством) не мала статусу офіційної [2, с. 82-
83].  
Президентство В. Ющенка характеризувалось спробами побудови 
горизонтальних зв’язків між усіма рівнями політичної системи, 
зменшенням цензури, збільшенням свободи преси та свободи 
інформації. В цей час було значно розширено спектр громадських 
ініціатив шляхом створення громадських приймалень, запровадженням 
онлайн-трансляцій та конференцій. Так, протягом першого півріччя 2005 
р. до громадської приймальні Президента В. Ющенка надійшло 97300 
звернень, було зафіксовано суттєве збільшення кількості звернень, 
оформлених у якості відгуків (пропозицій) на соціально-політичні події 
в державі, щодо роботи органів місцевої влади та управління, щодо 
діяльності партій, профспілок та інших об’єднань, щодо економічного 
реформування, підприємництва, політики цін та податків. 
Активно використовувалися форми електронної демократії з  
метою залучення громадськості В. Ющенком, зокрема, під час 
обговорення президентського Проекту Конституції України. На сайти 
Президента було влаштовано інтернет-голосування по п’ятьом 
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основним пунктам: «Чи потрібні конституційні поправки для наведення 
порядку в Україні?», «Чи потрібно вносити конституційні поправки до 
президентських виборів?», «Чи підтримуєте Ви скасування депутатської 
недоторканності?», «Чи підтримуєте Ви скорочення кількості депутатів 
Ради?», «Чи підтримуєте Ви вибори за відкритими списками?». Під час 
голосування у головній службі інформаційної політики Секретаріату 
Президента неодноразово сповіщали про хакерські атаки з метою 
коригування кількості голосів [3]. Проте цей проект залишається 
першою спробою реалізації краудсорсингу в Україні. 
Новаторськими для України були також кроки Президента щодо 
налагодження комунікації з громадянами в онлайн-режимі – підсумкові 
річні інтерв’ю Глави держави: онлайн-інтерв’ю 14.12.2006 р., прес-
конференції з відповідями на запитання користувачів Інтернету 
27.12.2007 р. та 23.12.2008 р. 
Період президентства В. Януковича та його авторитарний стиль 
керівництва позначилися і на якості комунікацій між владою та 
громадськістю. Так, відомий Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» встановив поняття цензури, обмежив доступ до публічної 
інформації. Позиції державної влади та її вертикаль зміцнилися, а 
відкритість онлайн-сервісів та їхня ефективність відзначилися як 
наднизькі. 
На сучасному етапі діяльності П. Порошенка відбувається 
посилення процесів участі громадян у політиці за допомогою е-сервісів, 
що є однією із вимог Європейського Союзу при отриманні Україною 
кредитів та встановлення безвізового режиму між Україною та ЄС. 
Активно розвиваються соціальні мережі, суспільної ваги отримали 
поняття «лідери думок», «блогери». Політичні лідери мають свої 
сторінки та представництва в онлайн-сервісах. Пости у Facebook та 
Twitter є обов’язковими і для офіційних осіб, і для громадських 
організацій. Створена програма «Електронне врядування задля 
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що реалізовуватиметься 
протягом 2015-2019 рр., спрямована на використання новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагатимуть 
вдосконалити якість врядування, покращать взаємодію влади та 
громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в Україні; запрацював 
механізм електронних петицій. Але відзначимо, що попри велику 
кількість е-сервісів та порталів, їхня інтеракція з громадянами є низькою 
(заявки залишаються без відповіді, не можливо коментувати записи і 
новини). Також протягом останніх двох років Україна за рівнем 
інтернет-свободи, який щорічно вимірюється правозахисною 
організацією Freedom House, перейшла із розряду «вільних» країн у 
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статус «частково вільних» [4]. Фахівці пояснюють це особливостями 
політичної ситуації, проведенням антитерористичної операції зокрема.  
Таким чином, в цілому констатуємо поступовий зсув у бік 
консультативної моделі. Проте він ініціюється не владними 
структурами, а саме інституціями громадянського суспільства та під 
впливом євроінтеграційних процесів. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ 
ОРІЄНТАЦІЙ ГРОМАДЯН В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
Новакова О.В.  
Національний педагогічний 
 університет імені М.П.Драгоманова 
Сучасна Україна переживає один з найскладніших періодів своєї 
історії. Перебуваючи в стані соціально-політичної кризи та військової 
агресії, вона болісно прагне перебороти внутрішні суперечності й 
визначити власний шлях розвитку як суверенної демократичної 
держави. Рішення цих завдань нерозривно пов'язане з тим, яке місце 
держава займає в новій системі міжнародних відносин, а також із 
забезпеченням національної безпеки. Україна, як і кожна держава 
сучасного глобального світу, перебуває під впливами провідних  країн-
світових лідерів, міжнародних організацій, регіональних об’єднань. 
Однак, увесь спектр зовнішніх  впливів, з точки зору їх  важливості для 
формування зовнішньополітичної стратегії України, можна поділити на 
два - західний (ЄС, США, міжнародні організації) і східний (Росія). Ці 
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впливи мають різну специфіку, характер і цілі. Якісні зміни у 
геополітичному статусі України стануть результатом певної взаємодії 
усіх цих впливів. Аналіз історичного досвіду дозволяє зробити 
висновок, що результат соціально-політичних катаклізмів (війн, 
революцій, тощо) визначається боротьбою (взаємодією) носіїв різних 
соціальних ідеалів (проектів). Виникає особлива проблема вибору, яка 
торкається живих людей з їх ідеями, інтересами та переживаннями. 
Саме зіткнення цих ідеалів (проектів) визначає, яка модель соціальних 
відносин  буде реалізована. Розглядаючи боротьбу суспільних ідеалів, 
необхідно враховувати, що  має значення як якісне, так і кількісне 
співвідношення сил носіїв різних ідеалів. Тому кінцевий результат часто 
не співпадає ні з одним з ідеалів, оскільки вибір визначається не однією 
силою, а рівнодіючою усіх соціально-політичних сил. 
Під впливом подій 2013-2014 років відбулися певні зміни щодо 
геополітичних орієнтацій українців. Так, За результатами моніторингу 
2008 року, негативне ставлення до вступу України в НАТО 
висловлювали близько 58% респондентів. Щодо вступу України в ЄС і 
приєднання її до союзу Росії та Білорусі негативне ставлення 
зафіксоване набагато менше (відповідно 19% та 24%) [1].  
Зміни, які відбулися у різних аспектах соціокультурної 
ідентичності за останні 10 років, а особливо – під впливом подій 
Майдану та російської агресії проти України, відобразилися у 
геополітичних орієнтаціях громадян.  
 








    (відсоток прихильників) 
Відносини з країнами 
ЄС 
31% 51% 
Відносини з Росією 41% 11% 
Відносини з країнами 
СНД 
7% 6% 
Відносини з США 1% 3% 
 Таблицю складено автором за результатами соціологічного дослідження 
Центру Разумкова Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, 
тенденції та регіональні особливості 
 
Як свідчать результати дослідження, сталася суттєва 
переорієнтація громадян на країни ЄС і значне падіння підтримки Росії 
як стратегічного партнера. Ця тенденція знайшла свій відбиток і у 
регіональному розподілі рівня, який підтримується більшістю на Заході 
170 
та в Центрі (78% та 58%) і має очевидну перевагу – на Півдні та Сході 
(по 36%). Для жителів Донбасу відносини з Росією є однаково 
значущими з відносинами з країнами ЄС (відповідно, 29% і 27%). 
Відносини з Росією також є пріоритетними для 20% жителів Сходу і 
13% – Півдня.  
 
Динаміка підтримки вступу України до ЄС 
 
 «За» «Проти» «Не визначилися» 
2013 48% 36% 9% 
2016 56% 18% 26% 
Таблицю складено автором за результатами соціологічного дослідження 
Центру Разумкова Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, 
тенденції та регіональні особливості 
 
Таким чином, навіть порівняно з 2013р., який ознаменувався 
«Євромайданом», у суспільстві значно зросла підтримка вступу до ЄС і 
зменшилася частка противників євроінтеграції. Прихильники 
європейської інтеграції переважають на Заході (85%) та в Центрі (62%), 
мають відносну перевагу на Півдні (41%), Сході (40%) та Донбасі (33%). 
Найбільше противників – на Сході (34%), а тих, хто не визначився – на 
Півдні (20%) та Донбасі (19%).  
 
Динаміка підтримки вступу України до ЄС 
 
 «За» «Проти» «Не визначилися» 
2007 19% 54% 27% 
2016 44% 26% 30% 
 Таблицю складено автором за результатами соціологічного дослідження 
Центру Разумкова Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, 
тенденції та регіональні особливості 
 
Референдум щодо вступу до НАТО також мав би шанси бути 
успішним, передусім за рахунок голосів Заходу (70%) та Центру (49%). 
Противники НАТО переважають на Сході (44% проти 31%) та Донбасі 
(37% проти 21%), на Півдні частки противників і прихильників значуще 
не відрізняються (34% проти 30%). У питанні підтримки вступу до 
НАТО в період 2014-2015рр. було досягнуто перелому: ідея вступу 
вперше за часи незалежності України здобула підтримку відносної 
більшості громадян і більшості тих, хто взяв би участь в уявному 
референдумі. Водночас, у ставленні до цього питання, на відміну від 
ставлення до вступу до ЄС, ще не досягнуто переваги позитивного 
ставлення над негативним у всіх регіонах [2]. -РЕТА ЗВІТИ 
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Визначені тенденції підтверджуються також і результатами 
іншого масштабного дослідження, що проводилося з 14 по 24 лютого 
2015 року Київським міжнародним інститутом соціології. Методом 
особистого інтерв'ю було опитано 2013 респондентів, що мешкають у 
108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за 
стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України 
віком від 18 років. В Донецькій та Луганській областях дослідження 
проводилося як на територіях, що підконтрольні Україні, так і на 
територіях, що не підконтрольні.  
Результати опитувань, проведених КМІС, засвідчили цікавий 
результат -проєвропейські настрої в Україні посилилися після лютого 
2014 року – тобто не стільки у зв’язку із подіями Євромайдану, скільки у 
зв’язку із агресією Росії проти України. Протести Євромайдану мали 
неоднозначний ефект: вони не призвели до збільшення підтримки 
вступу до ЄС (у вересні 2013, до подій Євромайдану, за ЄС були готові 
проголосувати 43%, в лютому 2014 - близько 42%), натомість 
активізували проросійські настрої, особливо на сході та півдні, тож за 
час Євромайдану частка противників вступу до Євросоюзу збільшилася 
із 30% до 37%. Проте після анексії Криму та початку збройного 
протистояння на сході, значна частина людей змінили свої погляди: 
частка противників вступу до ЄС зменшилася із 37% в лютому 2014 до 
26% у лютому 2015, а частка готових проголосувати за вступ до ЄС 
зросла із 42% у лютому 2014 до 51% у лютому 2015 [3]. 
В таких умовах головним завданням української політичної еліти 
є формулювання та реалізація на практиці дієвих зовнішньополітичних 
стратегій, що забезпечать захист суверенітету України в інтеграційних 
процесах, проведення модернізації   економічної сфери та підвищення 
соціальних стандартів життя громадян. Наша країна повинна створити й 
реалізовувати на практиці власну геополітичну стратегію, а не 
виступати лише складовою геополітики США, Європи та Росії.  
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ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ  
УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 
Павлова Л.І. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
В Україні відбуваються соціальні та інституціональні 
перетворення, пов’язані з переходом від одного типу політичної системи 
до іншого. Політиками неодноразово проголошується курс України «на 
політичну й економічну модернізацію реформаторським шляхом», тому 
найбільш глибоко вивчаються економічна та політична модернізація. 
Але успішність всього модернізаційного процесу залежить саме від 
політичної модернізації [1, с. 48]. Західні політологи й соціологи С. 
Ліпсет, Г. Алмонд, С. Верба, Д. Коуелман, Л. Пай, Д. Лапаламбара, 
С.Хантінгтон, С. Ейзенштадт, Д. Лернер, А. Етціоні, У. Ростоу, П. 
Бергер, а також вітчизняні дослідники В. Бебик, П. Гнатенко, В. 
Горбатенко, В. Журавський, М. Іванов, Ф. Кирилюк, М. Примуш, О. 
Токовенко, О. Г. Щедрова та інші займалися питаннями 
трансформаційних і модернізаційних зрушень в політичній сфері 
суспільства.  
Одним з найголовніших завдань модернізації є структурне 
оновлення політичної системи, оскільки політична система повинна 
бути якомога більш адаптованою до нових проблем. Розвиток 
постсучасного суспільства, зумовлюють необхідність „олюднення” 
політики, що формулюється у проблемному полі політичної науки як 
„людський вимір політики” [2, с. 59].  Представники ліберального 
напрямку західної політології, зокрема Р. Даль, висунули так звану 
теорію поліархії, як забезпечення відкритого політичного суперництва 
лідерів та еліт та високої політичної активності населення, що можливі 
лише за умов структурного перетворення політичної системи. 
Парламент та інші органи державної влади в першу чергу суттєво 
змінюють свої функції та характер діяльності в процесі модернізації. 
Модернізація функціонування українського парламенту пов’язана з 
покращенням його діяльності з урахуванням досвіду європейських 
парламентів та впровадженням тих процедур, що дозволять зробити 
роботу парламенту більш ефективною.  
В галузі реформування законотворчого процесу та імплементації 
Угоди про асоціацію з ЄС Україна проводить тісну взаємодію з 
Європейським Союзом. В рамках Меморандуму про взаєморозуміння 
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між Європарламентом та Верховною Радою працювала «Місія з оцінки 
потреб». Завдання місії, полягало в оцінці обсягів програми 
парламентської підтримки та підвищенні інституціональної 
ефективності українського парламенту. Внаслідок проведеної 
моніторингової роботи місія спільно з координаційною групою при 
Верховній Раді розробила дорожню карту реформ законодавчого органу, 
що передбачає ряд новацій майже в усіх сферах діяльності ВР [3].   
Рекомендації Європарламенту стосуються законодавчого процесу, 
структури парламенту, питань гласності, дисциплінарної 
відповідальності та недоторканності народних депутатів тощо. 
Проаналізувавши цей документ можна відзначити, що певні пропозиції 
посилять ефективність роботи Верховної Ради та можуть бути взяті до 
уваги, зокрема необхідність схвалення концепції законодавчого процесу 
«від початку до кінця», яка базуватиметься на значно посиленій 
координації між ініціаторами законодавства у Кабінеті Міністрів 
України, Адміністрації Президента України та Верховній Раді України. 
Це традиційна практика європейських парламентів, коли відбувається 
обговорення «концепцій», що лягають в основу комплексного 
законодавства, тим самим зменшуються витрати часу та кількість 
нерозглянутих законопроектів. 
Серед рекомендацій також прийняття рішень більшістю 
присутніх депутатів при наявності кворуму (зараз потрібна більшість від 
конституційного складу); введення змішаних пленарно-комітетських 
тижнів через низьку ефективність тих тижнів, які зараз є виключно 
комітетськими; законодавче врегулювання статусу парламентської 
опозиції; скорочення числа комітетів; введення дисциплінарної 
відповідальності для нардепів за порушення порядку під час засідань і 
етичних норм поведінки; скасування депутатської недоторканості. 
Однак ініціатива щодо прийняття «звичайних» законів (які не 
стосуються змін до Конституції та врахування міжнародного досвіду) 
простою більшістю голосів за наявності кворуму у 226 депутатів прямо 
суперечить 91-й статті Конституції України, де сказано, що Верховна 
Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її 
конституційного складу (в окремих випадках – кваліфікованою 
більшістю, що передбачає 300 голосів). До того ж така пропозиція, з 
одного боку, може поставити під сумнів легітимність окремих законів, 
адже вони можуть бути ухвалені фактично лише четвертою частиною 
парламенту. Таким чином дані пропозиції потребують подальшого 
обговорення та призводять до необхідності більш фундаментальних 
кроків у реформуванні українського парламенту. 
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В ході модернізації українського парламенту повинні бути 
враховані особливості вітчизняної правової системи та політичного 
процесу. Досвід роботи європейських парламентів може стати ціннісним 
орієнтиром для України в наданні законотворчій діяльності більшої 
демократичності, професійності та програмності. Необхідно також 
працювати над поліпшенням професійних якостей народних депутатів 
України, що пов’язано з модернізацією партійної системи та інституту 
виборів. 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ РАД  
У ФОРМУВАННІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
Сімонян А.В. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Актуальність теми дослідження зумовлена підвищенням ролі 
громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів 
державної влади, зокрема щодо впровадження реформ на підтримку 
ініціативи громадськості, а також щодо налагодження ефективного 
діалогу та партнерських відносин органів державної влади з 
організаціями громадянського суспільства, громадськими радами, 
передусім з питань зовнішньої політики. 
Аналізуючи склад громадських рад, ми прийшли до висновку, що 
майже 80 громадських організацій, що підтримуються європейськими 
донорами, мають своїх представників у складі  громадських рад при 
центральних органах державної влади. Більшість з них сконцентрували 
свою роботу в громадські раді при Міністерстві закордонних справ, бо 
саме вона має найбільший вплив на формування зовнішньої політики 
України. 
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Громадська рада при МЗС України є консультативно-дорадчим 
органом, який утворюється при МЗС України з метою здійснення 
координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики у сфері зовнішніх зносин України. Основними 
завданнями Ради є сприяння реалізації громадянами конституційного 
права на участь в управлінні державними справами, а також 
забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та 
організації виконання рішень МЗС [1, с. 29]. 
У положенні про громадську раду при МЗС вказано, що рада 
відповідно до покладених на неї основних завдань виконує такі функції: 
 опрацьовує отримані за результатами проведення 
консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань 
формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин 
України і подає їх в установленому порядку МЗС України; 
 систематично інформує громадськість, зокрема через засоби 
масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан 
їхнього виконання тощо. 
Незважаючи на те, що рішення громадської ради мають 
рекомендаційний характер, вони є обов’язковими для розгляду [3, с. 10]. 
За 2016 рік МЗС було розглянуті та взяті до уваги деякі рішення 
громадської ради, зокрема: 
1. Рекомендації Громадської ради при МЗС України щодо 
пріоритетів головування України в ОБСЄ. 
2. Експертні рекомендації Громадської Ради при Міністерстві 
закордонних справ України, прийняті за результатами круглого столу 
щодо візової політики та практики надання шенгенських віз. 
3. Рекомендації щодо поліпшення ситуації з видачею віз країн 
ЄС в Україні, сформульовані за наслідками громадського моніторингу 
візової практики країн ЄС. 
Тобто громадські ради все ж мають вплив на формування 
зовнішньої політики. Так, громадські ради одностайно підтримують 
пріоритети зовнішньої політики України – протидія російській агресії. 
Ті процеси, які прослідковуються, а саме – збільшення «втоми Європи 
від України» та безпрецедентне ускладнення системної кризи ЄС, 
наблизили до межі кризи взаємодовіри ЄС та громадських організацій, 
донорами яких є ЄС. Незважаючи на це, у 2017 році збільшується 
кількість громадських організацій. які приймають участь в установчих 
зборах по формуванню громадської ради при МЗС, що прагнуть 
отримати в подальшому фінансування. Засоби масової інформації 
називають такі організації «гранітоїдами».  
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Досліджуючи особливості впливу громадських організацій на 
формування зовнішньої політики через громадські ради, простежується 
позитивна тенденція, а саме – посилення підтримки та тиску 
громадськості на здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом 
розширення участі та залучення широкого кола організацій 
громадянського суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із 
ЄС, моніторинг та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію 
Україна–ЄС [2, с. 15]. 
Порівнявши умови функціонування громадських рад за останні 5 
років, робимо висновок, що останніми роками роль громадянського 
суспільства в Україні різко зросла на тлі Революції Гідності та 
створення нового проєвропейського уряду. Однак спроможність 
громадянського суспільства проводити моніторинг, брати участь у 
політичному діалозі та громадських інформаційно-просвітницьких 
кампаніях обмежена через труднощі аналітичного, організаційного та 
фінансового характеру. Водночас, ця спроможність є  необхідною для 
сприяння всебічному діалогу щодо імплементації Угоди про асоціацію 
Україна–ЄС і, таким чином, для створення загальнодержавного 
розуміння і підтримки очікуваних змін.  
Важливою проблемою є недостатня взаємодія між громадськими 
радами та ЗМІ, в результаті чого фактично маємо «втрачену 
експертизу», коли навіть ті висновки, що заслуговують на довіру, 
залишаються невідомими як для широкого загалу, так і для цільових 
груп. Громадські ради не фінансуються державою, тому через фінансову 
неспроможність громадські організації, які делегували своїх 
представників до складу громадських рад, використовують інструменти 
зовнішньої фінансової допомоги, тобто функціонують за рахунок 
європейських грантів.  
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ВПЛИВ  ПОЛІТИЧНОГО ПЕРФОМАНСУ 
 НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
У СВІТІ 
Ткач А.М. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Театралізація політичного життя та домінування емоційного 
політичного фактору в умовах глобалізації та урбанізації вимагає 
дослідження трансформацій політичного перфомансу та його впливу на 
світові демократичні процеси. Загальна орієнтація світових мас-медіа на 
культуру скандалу разом із зростаючою аполітичністю населення 
демократичних держав призводить до того, що політична мобілізація не 
може стати ефективною, якщо їй не надана емоційна забарвленість. 
Раціональні дискусії не призводять до такого рівня політичної 
мобілізації, якого досягають популістські політичні акції, спрямовані на 
те, щоб сприяти виплеску емоцій учасників та звернути увагу 
політичних сил на проблемні питання у світі. 
Наприкінці 60-х років ХХ століття політика і мистецтво 
політичного перфомансу спричинили за собою кардинальну зміну в 
політичній культурі мислення, що виразилася у відмові від 
традиційного, раціонального розуміння людиною форм та засобів 
світових процесів на користь емоційних «знаків» та «жестів» сприйняття 
інформаційних політичних потоків [7]. 
Процеси театралізації політичної дійсності, привнесення в неї 
прийомів драми, популізму, радикалізму та завуальованості давно вже 
відзначаються політологами як аксіома в розвинутих демократичних 
державах. Не випадково політичний дискурс настільки часто описується 
журналістами в театральних метафорах: у разі сумнівів у щирості 
політики тієї чи іншої держави говорять про «політичний фарс»; 
невдалу комунікацію називають «театром абсурду»; той або інший 
простір, обраний для політичної зустрічі, іменується «декораціями» або 
«мізансценою». 
Політичний перфоманс – це дія, яку демонструють зацікавлені 
політичні актори перед владними органами з метою залучення їхньої 
уваги, що реалізується через ігрові, ритуальні та символічні елементи 
комунікації [10]. Перфоманс є своєрідною шоу-технологією, яка 
застосовується у політичній сфері, перетворюється на засіб формування 
світосприйняття аудиторії. Перфоманс, на нашу думку, якнайкраще 
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вписується у соціокультурну матрицю сьогодення. За останні роки 
політичний перфоманс міцно укорінюється як форма соціального 
протесту в демократичних країнах світу й уже засвідчив свою 
ефективність як технологія взаємодії (впливу).  
Перфомансом можна назвати будь-яку ситуацію, що поєднує 
чотири базові елементи: час, місце, тіло художника та взаємини 
художника з глядачем. Однією з характерних рис перфомансу є 
симуляція реальності, внаслідок якої застосовуються практики підміни 
справжніх і умовних понять, зсув акцентів і звичних відправних точок 
реального та штучного, і, зрештою, знищення кордонів між мистецтвом 
і життям. 
Також політичний перфоманс надає можливість вливати на 
політичну владу та на світові політичні процеси загалом, іншими 
словами: як впливати на владу не будучи у  владі; як впливати на 
державу не будучи політиком.  
Практики перфомансу носять, як правило, ірраціональний, 
абсурдний характер і звернені безпосередньо до несвідомих рівнів 
психіки глядача. Чимале значення в перфомансі відведено жестам, 
міміці, паузам між діями та жестами. Серед виразників світового 
політичного перфомансу можна назвати, насамперед, віденських 
акціоністів «Institut für Direkte Kunst» (Інститут прямого мистецтва) та 
перфомансиста Стюарта Брісліза. Перші належать до покоління 
австрійців, які виросли з пам’яттю про Другу світову війну; їх роботи є 
частковою реакцією на те, що вони вважали виявами політичного 
гноблення та соціального лицемірства у власній країні.  Другий – С. 
Брісліз – здійснював довготривалі ритуали з тілом, ставлячи перед 
собою та глядачами такі питання, як «влада чи автономія», «контроль чи 
свобода», «споживання чи самозречення» [8, с. 43]. 
На таких прикладах очевидна зміна ціннісних пріоритетів в 
світовому співтоваристві, які провокують нові форми соціально-
політичної поведінки, її поліваріантність. Багатозначність, іронія, 
несподіваність інтерпретацій, зворотність сенсу й оцінок, 
невизначеність, фрагментарність свідомості і культури, деканонізація, 
видимість, ілюзія існування замість реалістичності, колажність, перевага 
інтуїції над раціональністю, образність, метафоричність, невиразність 
[4, с. 78] – це неповний перелік рис постмодерну, які проектуються на 
вектори світової політики. 
Можна сказати, що за допомогою розвитку ІКТ, масовому 
поширенню альтернативних ЗМІ, можливістю використання мережі 
Інтернет та демократичному взаємообміну державами певними 
об’ємами політичної інформації – політичний перфоманс набув 
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можливості створити механізми самовизначення та самоідентифікації 
національних меншин, донесення інформаційних потоків про створення 
новітніх державних утворень. Конструювання національної ідентичності 
в полі політичного перфомансу засновано на можливості виходу за 
рамки інтерпретацій, які нав’язані домінуючими націями чи культурно-
соціальною політикою держав у світі. Політичний перфоманс 
спрямований на зміну емоційної складової психіки бачення народу чи 
нації у світовому полі зору, що породжує як позитивні, так і негативні 
зміни установок і стереотипів бачення політичних ситуацій. Так, 
створення власних політичних кодів, знаків, символів, конвенційних 
уявлень засобами політичного перфомансу спираються на знання, 
цінності, емоції суб’єкту. Після декодування виникають такі 
інтерпретації явищ політики та влади, в яких останні мають новий вимір 
– суб'єктивно «присвоєного» означення, власної позиції – 
самоідентифікації. 
Так, прикладом загалом позитивних, ненасильницьких 
перфомансів, можна навести події, які відбуваються у Великобританії, 
де 2016 рік ознаменувався намірами виходу країни з Європейського 
Союзу – «Brexit», що підштовхнув Шотландію до нових кроків щодо 
відділення від Великобританії [1]; дії лідера НПО «Маладий фронт» 
(МФ) Зміцера Дашкевича, за допомогою якого в Республіці Білорусь в 
2016 року проведена акція збору підписів за присвоєння біло-червоно-
білого прапору статусу культурно-історичної цінності [9]; протест 
латвійського депутата Ризької Думи від Національного блоку «Все для 
Латвії» Юргіса Клотіньша, який виступав проти зустрічі Нового 
Року за московським часом [3].  
Прикладом утворення позитивних позицій у політичному 
перфомансі також можна привести самоідентифікацію української нації, 
соціально-культурні плейбек-перфоманси проведені на весні 2016 року 
для українських громад, на яких глядачі з різних соціальних груп мали 
змогу розповісти історії з власного життя, які одразу відображалися 
акторами на сцені. Один із ключових принцип плейбек-театру – 
віддзеркалення – це шлях знайти зв’язок між людиною та громадою, 
сформувати сприятливий психологічний клімат для взаємодії, спільної 
діяльності в майбутньому, окрім перфомансів, також відбувалися 
невеликі воркшопи-шерінги, на яких учасники змогли осмислювати 
через театр різні життєві теми: конфліктні ситуації, пошук довіри, 
соціальну активність, патріотизм тощо [6]. 
Негативним прикладом політичного перфомансу та політичного 
маніпулювання можна назвати дії мусульманських бойовиків-камікадзе, 
які залучають увагу світових політичних сил шляхом самоліквідації у 
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місцях соціального, культурного та політичного значення, в наслідок 
яких гине населення країн. Починаючи з 11 вересня 2001 року, такий 
перфомансний акціонізм з елементами насилля мав великий виплеск 
політичних контр-дій та згуртував демократичні держави в боротьбі з 
тероризмом; а Паризькі теракти від 13 листопада 2015 року змусили 
перенести Всесвітню кліматичну конференцію та посилити заходи 
безпеки по всій Європі [5].  
Навіть у випадку таких драматичних подій, як викрадення 
терористами прем’єр-міністра Італії А. Моро, дія розгорталася так, щоб 
утримати увагу аудиторії. ЗМІ являють собою місце, де розгортається 
подія, і сцену, до якої аудиторія звертає свою увагу [2]. Саме через чітку 
постановку сюжету (розгортання послідовності) та сцену (канал) 
соціальна (чи політична) драма утримує аудиторію і утримується сама 
по собі. 
Тому можна зробити висновок, що будь який світовий політичний 
захід супроводжується політичним театром, акціонізмом та 
перфомансністю. Одним із перших прикладів може слугувати 
інавгурація Б. Клінтона та його президентська присяга, на якій була 
присутня кіноактриса Барбара Стрейзанд. Метою її появи було надати 
консервативним та застарілим традиціям того часу Голлівудського 
блиску та популяризувати процедуру інавгурації шляхом залучення 
уваги мас.  
Отже, можна зробити висновок, що політичний перфоманс може 
нести як позитивний, так і негативний вплив на міжнародну та світову 
політику. Світова політична реальність відкидає усталені ціннісні 
орієнтації, нормативність, впорядкованість, традиційну суспільно-
державну організованість, натомість актуалізуються питання 
індивідуального саморозвитку окремих держав, народів та націй, 
актуалізується питання новітньої неформальної політичної комунікації 
як в всередині однієї країни, так і між державами. Також важливо 
наголосити, що політичний перфоманс несе позитивну функцію 
мобілізації демократичних держав проти загальних світових проблем: 
тероризм, кризовість країн та голод.  
Виходячи з останніх тенденцій розвитку світової  політики, 
театралізація та конструювання політичної дійсності набуватимуть 
зростаючої значущості для сучасного світового процесу, а сприйняття 
політичних подій через призму видовищності та розважальності, 
неминуче набувають нових нетрадиційних форм та засобів світової 
комунікації.  
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МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ  
І МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 
ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДНОСТІ ТА  
 НЕПЕРЕКЛАДНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 
Афоніна І.Ю.  
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Однією з головних проблем, що завжди привертала увагу як 
перекладачів, так і дослідників мови, є проблема можливості перекладу. 
Питання про перекладність нерідко викликало певні сумніви в тих, хто 
займався ним практично або теоретично, з різних причин. Серед них 
труднощі, пов'язані з розбіжностями у формальних елементах різних 
мов, сприйнятті їх як самостійних частин, кожна з яких має своє окреме 
значення, ідентифікація мови як прямого ірраціонального відображення 
"народного духу", котрому не можна знайти аналогів в інших мовах, 
переконаність у тому, що уявлення про світ не є однаковим для всіх 
людей, натомість воно зумовлене категоріями конкретної мови, а також 
у тому, що існує певний зв'язок між структурою природної мови і 
нормами культури народу, який нею розмовляє. У статті ми спробуємо 
пильно і частково по-новому поглянути на одне з найстаріших і 
найважливіших питань перекладознавства – проблему перекладності [5; 
c. 166]. 
У науковій літературі щодо питання перекладності консенсусу 
немає (тобто питання не можна вважати закритим). З одного боку, 
класики вітчизняного перекладознавства майже одноголосно 
обґрунтовують позицію принципової перекладності [1; 3; 4; 7; 8]. При 
цьому, зрозуміло, ніхто не заперечує того факту, що при перекладі 
неминучі певні втрати: «Принципиальная возможность общения, 
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несмотря на частичную утрату передаваемой информации, указывает 
на некорректность «теории непереводимости»… Утверждение, что 
«перевод невозможен», основывалось на ложной предпосылке, что 
переводом можно считать лишь текст на другом языке, который 
полностью тождествен оригиналу, а если что-то утрачено, то это 
уже не перевод… Нет никаких оснований требовать от межъязыковой 
коммуникации, чтобы она осуществлялась без каких-либо потерь 
информации, столь характерных для коммуникации «одноязычной». В 
современном переводоведении признается принципиальная 
переводимость релевантной части содержания оригинала при 
возможных опущениях, добавлениях и изменениях отдельных элементов 
передаваемой информации» [4; c. 54]. 
Концепція неперекладності ніколи не була домінуючою в 
дослідженнях перекладу, оскільки суперечила самій практиці перекладу, 
але питання про неможливість перекладу не може не зацікавити будь-
якого практикуючого перекладача. 
Дослідники, які пишуть про перекладність і не неперекладність, 
розглядають цю проблему з різних точок зору і тому далеко не завжди 
мають на увазі під цими термінами одне саме поняття. Так, добре відома 
позиція Дж. Кетфорда, який запропонував розрізняти лінгвістичну і 
культурну неперекладність [9]. Перша пояснюється розбіжністю 
формальних елементів вихідної мови (ВМ) та мови, на яку здійснюється 
переклад (ПМ). Друга пояснюється  відсутністю в культурі ПМ тих чи 
інших понять, що є релевантними для тексту оригіналу. 
Ще одна класифікаційна ознака – обсяг одиниці аналізу. 
Дослідники говорять про неперекладність окремих слів і граматичних 
категорій, а  також стійких поєднань, текстів і мов в цілому. Як правило, 
сходяться на тому, що, якщо неперекладність і може фіксуватися на 
рівні окремих і відносно невеликих одиниць, то на рівні текстів, а тим 
більше – мов – ця проблема знімається [6]. Дослідження 
неперекладності – це зовсім не те ж саме, що дослідження про труднощі 
перекладу. Про перекладність варто говорити тільки на рівні цілих 
текстів. 
Слід зазначити, що сутність перекладу нерозривно пов'язана з 
виокремленням комунікативно релевантної інформації (КРІ) в тексті на 
ВМ (яка може бути абсолютно будь-якою) і максимально повному її 
відтворенні на ПМ. Ця думка знаходить відображення у понятті 
«переклад», яке надає дослідник Бузаджи Д. М.: «Переводом мы 
предлагаем считать текст на переводящем языке, призванный 
воспроизвести максимум коммуникативно релевантной информации, 
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содержащейся в тексте на исходном языке, с учетом ее относительной 
коммуникативной ценности» [2; c. 52]. 
Наведемо такий приклад російською мовою: «Павленко пошел в 
ЖЭК узнать насчет света». У більшості випадків при перекладі на 
англійську це речення буде виглядати  приблизно так: “Pavlenko went to 
the office of the maintenance company to ask about the electricity”. Однак, 
крім тієї інформації, яка є в наявності в цьому англійському варіанті, з 
оригіналу ми знаємо, що Павленко – чоловік. Що, судячи з прізвища, 
він, можливо, має українське коріння. Що в ЖЕК він відправився пішки. 
Що на момент висловлювання він туди, можливо, ще не дійшов (є 
інформація лише про відхід і мету). Що той, хто висловлює думку, 
можливо, представник старшого покоління (оскільки абревіатура ЖЕК в 
сучасному побуті вже не використовується). Що «світло», хоча і означає 
в розмовній мові «електрику», також може означати і «освітленість» або 
«світ» і т.д. і т. п. 
Отже, варіант перекладу  “Pavlenko (a man, possibly Ukrainian) 
went on foot (but possibly never arrived) to the office of the maintenance 
company (here referred to using an old Soviet-time abbreviation) to ask about 
the electricity (or light, or the world)” був би абсурдний (не кажучи вже 
про те, що всієї інформації, яку можна отримати з російського 
оригіналу, він все одно не покриває). 
У запропонованому нами варіанті перекладу збережена тільки та 
інформація, яка, без суперечностей стилю оригіналу, потрібна нам для 
розуміння ситуації. Зрозуміло, що набір переданих смислів залежить від 
контексту. Скажімо, якщо в пресупозиції  дійсно присутні Павленко-
чоловік і Павленко-жінка (наприклад, брат і сестра), в перекладі 
підметом могло б бути the brother. Якби важливий був спосіб 
пересування, замість went могло бути walked і т.д. Однак відбір 
найбільш релевантних елементів мав би місце в будь-якому випадку, 
тому що завдання зберегти в перекладі всю потенційно інформацію, яка 
зчитується, в тому числі стилістичну інформацію, нездійсненно. Таким 
чином, наявність у тексті другорядної інформації, вимушена втрата і 
додавання якої не заважає передачі першорядної інформації, є 
запорукою принципової перекладності. 
Найчастіше про неперекладність починають говорити, коли 
справа доходить до таких явищ, як каламбур, фразеологія, рима (і поезія 
в цілому) і т.д. Втім, в рамках функціонально-комунікативного підходу і 
ці явища в більшості випадків виявляються перекладними. 
Таким чином, якщо підсумувати все вищесказане, ми пропонуємо 
пов'язувати неперекладність тексту з неможливістю об'єктивно виділити 
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в оригіналі і відтворити в перекладі комунікативно релевантну 
інформацію. 
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COMPARATIVE TRANSLATION ANALYSIS OF  
TED HUGHES’ POEM «THE JAGUAR» 
Barylko  S.M. 
Volodymyr Dahl East Ukrainian  
National University 
Ted Hughes was a remarkable figure in Modern English literature. No 
doubt his contribution to English literature is really significant. Ted Hughes 
became popular with the English-speaking readers as an amazing poet and 
one of the brightest representatives of Postmodernism.  
The analysis of the latest researchers and publications concerning the 
literary activity of Ted Hughes testifies that in 1980-90 there appeared some 
scientific works devoted to this outstanding poet, their authors were 
O. Vetrova, V. Skorodenko, M. Tsvetkova, A. Zverev. All of them regarded 
T. Hughes as a Poet of nature and called him Poet-animalist [4]. Many British 
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scholars dedicated their researches to this distinguished author. They were 
D. Walder, T. Gifford, К. Robinson, К. Sager, S. Hershberg [1].  
In fact Ted Hughes’ poetic activity has never received a serious study 
from the point of its translatability. In the process of our research we faced 
with the problem that none of the professionals turned out to have translated 
Ted Hughes’ poems into Ukrainian. We are of the opinion that Ted Hughes’ 
works are extremely difficult to translate in a proper way. The poet renewed 
the English lyrics of natural philosophy and animal literature and portrayed 
the allegorical picture of the modern civilization. His specific vision of 
reality, intricate forms of expressing his own feelings make the process of 
translation very hard indeed.  
As to the Russian interpretations of Ted Hughes’ poetry we managed 
to find only a few versions performed by N. Bannikov, S. Bychkov, 
А. Kistyakovsky and G. Shulpyakov [4]. Virtually, it is impossible to 
consider these works to be adequate poetic translations, as their contents 
resemble a kind of narration. So to solve the problem we proposed to translate 
several Ted Hughes’ pieces of poetry as the Contest tasks to the students of 
different higher educational establishments of Ukraine who participated in the 
Students’ Artistic Translation Contest which is annually held in Volodymyr 
Dahl East Ukrainian National University. Ted Hughes’ poem «The Jaguar» 
was among them.  
Actually our article deals with Ted Hughes’ poetic activity, his poem 
«The Jaguar» in particular and its translations. Our aim is to make a 
comparative translation analysis of the above-mentioned piece of poetry.  
To our regret the Contest participants did not propose any Ukrainian 
versions of Ted Hughes’ poem «The Jaguar», that is why we had to analyze 
only the Russian interpretations of it. 
Regarding the form of the poem, it is divided into five stanzas, each of 
them contains four lines except the last one which consists of three lines. Ted 
Hughes wrote the poem using rhyme. 
In his poem Ted Hughes vividly described the zoo and all the animals 
dwelling in it. It was an immensely hot day and most animals including a lion 
and a tiger were lazily lying in the sun except the jaguar. Half of the poem is 
devoted to this animal. A crowd of people gathered near the cage: 
But who runs like the rest past these arrives 
At a cage where the crowd stands, stares, mesmerized, 
As a child at a dream, at a jaguar hurrying enraged 
Through prison darkness after the drills of his eyes оn a short fierce 
fuse [2]. 
Yevgen Yanenko, the student of the Sumy State University presented a 
rhymed translation of the poem. Although his rhyme differs from the original 
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aaba as he changed it into abbc, the above-mentioned version deserves only 
high praise: 
Но кто спешит, словно отставшее прошлое? 
У клетки стоит толпа, глазеет, как под гипнозом, 
А ягуар на них разъярённо смотрит с угрозой 
Сквозь тюремную пустоту, глазами на свёрла похожими [3]. 
Olexandra Arkhirei, the student of the Pryazovskyi State Technical 
University (Mariupol) also performed a very nice translation which appeals to 
us greatly, only the word-combination «…mesmerized, аs a child at a dream» 
[2] was not reflected in her interpretation: 
Толпа же мчится торопливо, 
Стараясь позабыть весь этот балаган 
К той клетке, где яростный и гневный 
Живет непокоренный ягуар [3]. 
The translation of Victoria Tyutyunnik, the student of Volodymyr 
Dahl East Ukrainian National University is melodious and easily to perceive. 
The student used rhyme and succeeded in preserving the contents of the 
poem: 
Но только не спит ягуар, наблюдает 
И взглядом своим всех вокруг поглощает. 
Он яростно мечется в клетке своей, 
Привлекая все больше, чаруя людей [3]. 
In the fourth stanza Ted Hughes describes the jaguar furiously striking 
on metal bars cage with the only desire to get freedom. The alliteration of the 
voiced consonant [b] reminds us the beast’s strikes against the aviary walls: 
«By the bang of blood in the brain deaf the ear – He spins from the bars» [2]. 
Ye. Yanenko’ interpretation is vivid and emotional. He uses a very 
bright metaphor «кровь взрывается», however we do not consider his word-
combination  
«гордо бродит близ решетки» to be successful as the latter does not 
correspond to the original version. Here is Ye. Yanenko’ translation:  
Его взгляд – короткий свирепый фитиль.  
Но не от скуки глядит −для них он слеп. 
Он их не видит, И кровь взрывается в его смышленой голове. 
Для них он глух –он их не слышит, лишь гордо бродит близ 
решетки [3].  
Olexandra Arkhirei and Victoria Tyutyunnik described the animal’s 
furious energy, its disobedience using bright metaphors: «огонь во взгляде», 
«мятежный дух», «запал свирепый прожигает душу», «удары сердца 
оглушают мир» [3]. 
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Свирепо хищник требовал свободы, 
Огонь во взгляде плавил сталь темницы, 
Мятежный дух спешил на зов природы,  
Отказываясь Человеку покориться [3]. (V. Tyutyunnik’s 
translation). 
 
Запал свирепый прожигает душу, и бьются зрителей быстрей 
сердца: 
Он весь, как молния и пламя, душе его неведома тоска. 
От тока крови заглушается сознанье, удары сердца оглушают 
мир вокруг, 
И прутья крепкие его решетки Не в силах усмирить мятежный 
дух [3]. (O. Arkhirei’s translation).  
We have already mentioned that he last stanza includes only three 
lines:  
His stride is wildernesses of freedom: 
The world rolls under the long thrust of his heel. 
Over the cage floor the horizons come [2]. 
Victoria Tyutyunnik «gave freedom» to the jaguar, while in reality 
even such a big and strong animal fails to break the cage bars:  
И вот ягуар выходит из клетки. 
Один лишь прыжок, и вмиг очень метко, 
Под тяжестью лап,  ступая в поход,  
Он подчиняет себе небосвод [3].(V. Tyutyunnik’s translation). 
Ye. Yanenko and O. Arkhirei managed to preserve the composition 
and the rhythm: …Мечтатель он в холодной клетке, 
Мир прогибается под его лапой, 
И каждый шаг – дыхание свободы дикой, 
И за решеткой горизонт он провожает взглядом [3].  
(Ye. Yanenko’s translation). 
 
Она не более, чем визуальная преграда, 
Шаг вольный расширяет горизонт. 
И шар земной не прекратит движенья, 
Пока неистово по клетке бродит он [3]. (O. Arkhirei’s translation) 
Having analyzed the translations of the poem «The Jaguar» we came 
to the conclusion that not all of them turned out to be perfect. Indeed it was a 
big problem to express the message of the poem, to preserve its rhythm and 
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rhyme, and to make it equivalent to the original poem according to its 
conceptual and aesthetic information.  
In future we are aimed to continue investigating Ted Hughes’ literary 
activity and involve the students in translation of his wonderful poetry.  
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ENGLISH AS A LINGUA FRANCA 
 IN THE GLOBAL WORLD 
Bovt A.Y. 
Volodymyr Dahl East Ukrainian  
National University 
“Lingua franca” is the term that appeared at the beginning of the 17th 
century. However, it has become of particular interest during the last 20 
years. If we look at this term in Oxford Dictionaries, we can find two 
definitions: the first one states that it is “a language that is adopted as a 
common language between speakers whose native languages are different”; 
the second definition is historical, meaning “a mixture of Italian with French, 
Greek, Arabic, and Spanish, formerly used in the eastern Mediterranean” [2]. 
However, today as we are talking about lingua franca, we inevitably mention 
English.  
This phenomenon was studied by a prominent scientist Professor 
Jennifer Jenkins who is considered to be “mother” of English as a Lingua 
Franca (ELF). When she was teaching at a school in London, where students 
from almost all over the world studied, she started noticing some curious 
points in the way students’ native languages affected the English language 
they spoke with each other. Despite some phonological, grammar and lexical 
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peculiarities, students understood each other. Jennifer Jenkins started working 
on this topic in terms of her PhD thesis. Eventually, she published a book 
“The Phonology of English as an International Language”, focusing mainly 
on pronunciation as it is the most evident language area where people from 
different countries vary. 
Among other prominent researches who dealt with the topic of ELF 
we can distinguish Barbara Seidlhofer from the Vienna Oxford International 
Corpus of English and Professor Anna Mauranen form the University of 
Helsinki. In the book “English as a Lingua Franca: Studies and Findings” 
Anna Mauranen states that “English has established its position as the global 
lingua franca beyond any doubt; along with this status, it has become one of 
the symbols of our time, together with globalisation, networking, economic 
integration, and the Internet” [1, p. 7]. So, English is currently used between 
speakers who do not share a common L1 (i.e. first or native language). 
Certainly, this term does not exclude native speakers; however they are not 
the majority of ELF speakers. Notably, it has been estimated that around 2 
billion people in the world can speak English to some extend. 
Being the language of global communication, ELF has caused 
different concerns as for its role in the world intercultural communication. 
Some scholars prove that sometimes unreasonably often usage of English 
during communication between representatives of two different countries or 
cultures even if a person can speak the language of his/her interlocutor (e.g. a 
person can speak German but still chooses English as a medium of 
communication with a German) can be threatening to other languages – not 
being used in oral speech a language disappears. At the same time, native 
speakers of English are concerned that ELF can greatly affect Standard 
English, pointing out that this impact can be rather negative as in ELF one 
sometimes faces serious violations of pronunciation, grammar, syntax or 
stylistic rules. Nevertheless, it is difficult to predict the future of any language 
as being the most dynamic system in the world, it rapidly develops and 
changes. 
It should be noted that ELF is often confused with English as a 
Foreign Language (EFL). The main difference between them is that English 
as Foreign Language is used for communication between a non-native 
speaker and a native speaker. The first one should try to adjust his/her speech 
in order to sound like a native speaker and to be understood by the latter one. 
In contrast, ELF is used primarily for intercultural communication. That is 
why non-native speakers of English are not expected to adapt their speech as 
their interlocutors are also non-native speakers. However, talking about 
Ukraine, it is worth mentioning that English is learnt in our country as a 
foreign language, while in majority of the European countries (especially 
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those included in the EU) English is considered to be their second language 
(L2 – a basic one, but not dominant, which can be operated alongside with the 
native language like an option) and some Europeans consider themselves to 
be bilinguals, e.g. speaking fluently both their mother tongue and English at 
the same level. In such a case English is still used as a lingua franca though 
sometimes with evident differences. 
As in Ukraine English is not L2 (this place is taken either by Ukrainian 
or Russian, or Hungarian, or Polish etc.), the phenomenon of English as a 
Lingua Franca can be clearly observed when Ukrainian citizens go abroad 
(particularly to European countries). In order to present some bright 
examples, the author has conducted a small survey at the level of Volodymyr 
Dahl East Ukrainian National University, using some empirical data. In 2016, 
46 representatives of the academic staff and 13 students took part in various 
internships and trainings abroad. They visited such countries as France, 
Hungary, Austria, Germany, Czech Republic, Latvia, Belarus, Belgium, 
Bulgaria, the USA, Estonia, China, Finland, Great Britain, Romania, Slovakia 
and Poland. It gave an opportunity to use polling in order to find out what 
language was used by our compatriots in foreign countries and what language 
was used by foreigners. First of all, we should exclude the USA and Great 
Britain, because in this case we are dealing with English as a Foreign 
Language, not ELF as it has been explained above. The case with France is 
also can be considered as an exception because a teacher who visited it was a 
fluent speaker of French. In Belarus people mainly speak Russian. 
Some other cases require more detailed description. If we take 
countries of Eastern Europe (Bulgaria, Romania, Czech Republic, Slovakia, 
Poland), we can trace several similar tendencies. First of all, common people 
on streets mainly speak their native language. However, in the academic 
circles the level of English is quite high, which can be explained by the fact 
that English is the global language of science and each respectable scientist 
must know it for presenting his/her own research abroad (in Ukraine 
according to the new regulations of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine receiving the academic rank of Associate Professor also requires the 
certificate in English). Another point worth mentioning is that the youth in 
these countries speak English fluently. Being more active, open and mobile, 
young people realise what opportunities knowledge of English can give to 
them. They are motivated to become successful, studying or working abroad. 
Speaking about the countries of the European Union, we can say 
without doubt that English can be used in all cases and spheres of life. That is 
the real meaning of English as a Lingua Franca: it does not matter where a 
person is – in Estonia or Germany, Austria or Finland – English provides 
multicultural communication helping people to build a better understanding 
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among each other. In general, 100% of academic staff and students visiting 
foreign countries in 2016 (excluding those mentioned above) used English for 
intercultural communication in a particular life situation or a particular 
sphere. 
So, we have analysed the essence, several peculiarities as well as some 
concerns of English as a Lingua Franca. Moreover, we have defined how it 
differs from English as a Foreign Language. Finally, we have conducted some 
empirical research in order to find out how English as a Lingua Franca works 
on a small scale with academic staff and students of Volodymyr Dahl East 
Ukrainian National University who went abroad on business trips and 
trainings and told about language peculiarities of some countries.  
As for the future prospective, it is worth looking at ELF in terms of 
teaching as this question has not been studied profoundly yet. 
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THE ROLE OF NATIONALLY MARKED UNITS 
 IN INTERCULTURAL COMMUNICATION  
AND THEIR TRANSLATION 
Zhelevska I.O. 
National Technical University of Ukraine 
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 
Nationally marked lexicon is a true mirror of the national culture that 
reflects it, perpetuates it, and transfers a very large amount of knowledge and 
cognitive achievements of human activity, peculiarities of economics, 
geography, social organization, folklore, literature, arts, science, everyday 
life, national psychology and mentality. 
The relevancy of the problem is in the fact that the use of nationally 
marked units in modern society is of particular importance, their value lies in 
limitless linguocultural capacity, public awareness, promotion of culture of 
different countries, and it is the source of information about the culture and 
traditions of the people. 
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This topic is researched by the following scholars: P. Kovhaniuk, O.V. 
Fedorov, Y.O. Sorokin, S.H. Ter-Minasova, H.V. Bykova, V.I. Kononenko, 
T.A. Kosmeda, O.S. Kubriakova, N.V. Slukhai, Y.S. Stepanov, V.D. 
Uzhchenko, I.O. Holubovska, V.M. Rusanivskyi, L.V. Drobakha, H.A. 
Karpenko, and others. 
The purpose of this article is to conduct an analysis of the role of 
nationally marked units in cross-cultural communication and peculiarities of 
their translation in texts. 
Today, the generally accepted fact is that there is no thing in any 
language that cannot be translated. All the units of language can be translated 
into another language if not directly (linguistic universals), then with 
approximate translations and explanations or a linguoculturological comment. 
Before the formation and development of the common theory of cultural 
linguistics, historical, synchronous or mixed classification of nationally 
biased lexicon was popular. For example, N. Komissarov suggested the 
following classification of non-equivalent vocabulary and background 
lexicon: a) Sovietizes; b), the words of new life; c) the names of the objects 
and phenomena of traditional life; d) historicisms; e) phraseological lexicon 
units; f) the words from folklore; g) of words of foreign origin [4]. In the 
translation of proverbs, idioms and sayings, the use of contextual or 
functional analogues is apparently common. This is due to the fact that these 
lexicon units accumulate the wisdom of the people and express it in language 
units that do not have analogs in other languages. Descriptive translation is 
used in cases when the target language has no equivalent or similar option. 
For example, ABC girl – waitress in a London café (офіціантка в 
лондонському кафе), John Long the carrier is the person that is delaying the 
delivery of something (людина, що зволікає доставку чогось). In cases 
where it is impossible to use neither a well-established idiomatic, nor 
phraseology transfer, translators resort to transliteration in conjunction with 
transcribing: Pandora's Box – Pandora's Box (ящик Пандори), Home Rule – 
"gomrul" (гомрул). Antonymic translation – contextual in every sense of the 
word – is one of the most flexible ways to transfer the original. For example: 
spare no efforts – to spare no effort (не шкодувати сил). An approximate 
translation of realia is used more often than any other technique. Usually, this 
method manages to convey subject content, but there is a replacement of 
connotative equivalent with stylistically neutral, i.e. word or combination 
with zero connotations: dead as Queen Ann - no trace of it remained (і сліду 
не залишилось), enough to puzzle a Philadelphia lawyer - devil himself 
stumbles (сам чорт спіткнеться) [3].  
 Miropolska notes that it is impossible to imagine a learning process 
without the parallel assimilation of the social and cultural heritage of the 
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people who are the language’s carriers, which is the nationally marked 
lexicon. [5, pp. 95-96]. And thanks to the improvement of old techniques and 
applying of the new techniques in translation, nationally marked lexicon will 
get more attention and will be even more relevant. 
Prospects for the study of this topic are very wide, because nationally 
marked units are the concepts and phenomena in the sphere of a certain 
culture, which are not common to others. They are not a relic of the past, they 
are formed every day with the development of technology, culture, 
transformation of social life and traditions. 
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ОБРАЗ САМІТНИКА В ЯПОНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ  
ЖАНРУ ДЗУЙХІЦУ 
Ігошев К.М. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Вивчення культурного та історичного контексту літературних 
творів – важлива і важка справа. Особливо, коли це стосується країн 
далекого Сходу, які культурно дуже відрізняються від країн зрозумілого 
та звичного нам Заходу. Але й серед цих літератур є ще складніші та 
маловивчені питання, як от література дзуйхіцу. Дослідження жанру 
дзуйхіцу взагалі, та особливо дзуйхіцу «Записи з келії» («Ґоджокі») 
Камо-но Чьомея, за винятком поодиноких статей, майже відсутні у 
вітчизняному літературознавстві. 
Більшого розмаху вивчення дзуйхіцу мало за радянських часів. 
Вивченням японської культури та літератури займалися такі видатні 
радянські сходознавці-японісти як В. Н. Горегляд [1], Т. П. Григор’єва 
[2] та М. Й. Конрад [4]. В. Н. Горегляд розробляв переважно проблеми 
середньовічної японської щоденникової літератури (ніккі) та дзуйхіцу. 
Т. П. Григор’єва має велику статтю під назвою «Услід за пензлем», що 
повністю присвячена дзуйхіцу. М. Й. Конрад вивчав давню та 
середньовічну японську художню прозу та поезію, у тому числі й 
дзуйхіцу та «Записи з келії» Чьомея. Він – також автор численних 
перекладів середньовічних японських творів на російську мову. Саме 
йому належить єдиний повний російськомовний переклад «Записів з 
келії» Камо-но Чьомея, на який ми будемо посилатися у цій праці. 
У даній праці ми спробуємо висвітлити особливості образу 
самітника, що характерний для дзуйхіцу «Записи з келії» Камо-но 
Чьомея. 
Дзуйхіцу (яп. 随筆, букв. «услід за пензлем») – власне японський 
жанр. Його особливості якнайкраще охарактеризовані його 
винахідницею Сей-Шьонаґон. У її «Записках в узголів’ї» вона пише: 
«про те й інше, – словом, про усе на світі. Інколи навіть про найменші 
дрібниці. Але більш за все я розповідаю у своїй книзі про те цікаве та 
дивовижне, на що багатий наш світ, та про людей, яких вважаю 
видатними. Оповідаю я тут й про вірші, веду мову про дерева та трави, 
птахів та комах, вільно, як хочу, і нехай засудять мене за це <…> Адже я 
пишу задля власної втіхи усе, що мимоволі приходить мені до голови» 
[5, с. 335]. Дзуйхіцу характеризуються вільною композицією, 
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відсутністю наскрізного сюжету. Вони більше схожі на низку нарисів, 
які поєднує лише особа автора, що бачив і відчував описане. 
Письменник у дзуйхіцу йде на поклик речей, за власним серцем, що 
б'ється в унісон з серцем кожної речі [2, c. 9]. 
Камо-но Чьомей (чернече ім'я Рен-їн) народився в 1154 і помер в 
1216 році. Свою найвідомішу працю «Записи з келії» («Ґоджокі») він 
закінчив у 1212 році, будучи вже буддійським монахом та самітником. 
На той момент йому було 58 років. Що ж призвело до такого 
кардинального повороту у його житті? Про його біографію нам відомо, 
нажаль, небагато. Він був нащадком знаного роду, його батько був 
наслідним священнослужителем синтоїстського храму Камо (що і стало 
їх родовим ім’ям). З юного віку він перебував при імператорському 
дворі, що на той час уже не мав влади, однак все ще зберігав стиль 
життя, характерний для попереднього періоду Хейан. При дворі дуже 
популярними були гра на музичних інструментах та віршування. У цих 
двох сферах Чьомей досяг певних висот, бо він увійшов до складу 
імператорської Поетичної академії. Також багато його віршів було 
включено до «Нового зібрання віршів минулого та нового часу» («Сін-
Кокінсю») – імператорської збірки віршів, визнаної однією з 
найвизначніших пам’яток середньовічної японської поезії. Коли йому 
виповнилося 30 років, він намагався отримати наслідну посаду 
священика у храмі Камо, однак з якоїсь причини йому це не вдалося. Ця 
невдача мала дуже великий вплив на подальше життя письменника, бо 
саме це підштовхнуло його до кардинального рішення – покинути свій 
дім та оселитися подалі від людей, у малій хатині на березі річки 
Камогава. Там він прожив наступні 20 років, поки не вирішив остаточно 
обірвати зв’язки зі світом та переселитися на гору Тояма, де згодом і 
написав свої «Записи з келії». Причина такого рішучого вчинку не 
тільки у тому, що він не зміг отримати жадану посаду, алей у тому, що 
він виявився «зайвою людиною» у період Камакура. Він жив поезією та 
музикою, тобто культурою попереднього періоду Хейан, він був 
близький до аристократичних кіл та його другом був сам імператор 
Готоба. Тому йому нічого було робити на службі нових господарів 
країни – самураїв, які на початку мало цінували культуру. Він не бажав 
вести жалюгідне життя непотрібної людини. 
Більшу частину твору Чьомея займають описи стихійних та інших 
лих, що випали на його віку і свідком яких він сам був. І це 
невипадково, бо ці описи слугують задля підтвердження основного 
постулату автора, а саме – що життя мінливе, грішне та непізнаване, а 
тому кращий вихід – зовсім відвернутися від нього та знайти прихисток 
наодинці із собою.  
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Хоча Чьомей і прийняв постриг та буддійське ім’я, однак свій час 
в усамітненні він приділяв не тільки молитвам. Із собою до келії він узяв 
свої найулюбленіші речі: «збірку віршів, музичних п’єс, збірку 
«Одзеєсю», а біля них поставив інструменти – кото та біва» [3, c. 347]. 
Він ідеалізує буття самітника: «З того часу, як втік я від світу, як 
відкинув все, що пов’язано з тілом, нема в мене ні заздрості, ні 
неспокою <…> Сутність моя – хмаринка, що пливе небом: нема в неї 
опори, нема й неспокою. Вся радість буття в мене досягає в мене 
повноти в узголів’ї безтурботного сну, а бажання усього життя – тільки 
бачити красу змін сезонів року» [3, c. 351].  
Усамітнившись, відвернувшись від світу він намагається знайти 
«Шлях», для чого потрібно звільнитися від усіх світських пристрастей. 
Йому це не вдається: «Тобто і те, що зараз я прив’язався до цієї хижі з 
трав, вже є гріх. Тобто, те що я так прихилився до самітництва – вже 
перепона на шляху…» [3, c. 352]. Що він зробив не так? Що непокоїть 
йому душу? «Зовні подібний ти до монаха, душа ж – у скверну поринула 
<…> Чи сам в тому винен? Усе це – плата презирством та бідністю за 
попереднє життя? Чи це бентежить тебе, в омані загублене серце?» [3, с. 
352-353]. Важко знайти свій Шлях у житті, тому і передостання фраза 
«Ґоджокі» сповнена смутком та безвихіддю: «І на це в душі нема 
відповіді» [3, c. 353]. 
У той же час, хоча «Записи з келії» Чьомея традиційно і 
зараховують до дзуйхіцу, все ж очевидні деякі відмінності від 
традиційних канонів цього жанру. У Чьомея відсутня свобода і легкість 
у зображенні подій, що є хараткерною рисою дзуйхіцу: «вони 
(«Ґоджокі». – К. І.) <…> позбавлені головної риси дзуйхіцу – відчуття 
свободи, невимушеності» [2, с. 23]. Автор «Записів з келії» 
підпорядковує власне оповідання визначеному та складному творчому 
задуму – доведенню мінливості життя та гріховності усього сущого. 
Дане положення – одне з основних у філософії дзен-буддизму (що був 
популярний в Японії XIII століття) і носить назву «мудзьокан». На 
відміну від цього, керівний принцип дзуйхіцу – «мудзьо-но-аваре» – 
розуміння краси як постійного перетворення форм. У Чьомея ж зміни 
викликають лише розчарування та скорботу. 
Узагальнюючи вищезазначене, можемо сказати, що образ 
самітника в дзуйхіцу Камо-но Чьомея «Записи з келії» формується на 
основі дзен-буддійського принципу «мудзьокан», який полягає в 
утвердженні мінливості, гріховності та непізнаності буття та пропагує 
зречення світського життя задля пошуку власного Шляху. 
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МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЦІНКИ 
 В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ 
ДИСКУРСІ 
Літвінова М.М. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
В царині прагматичного підходу до вивчення дискурсу проблеми 
лінгвістичної аксіології привертають увагу сучасних дослідників [3; 5; 4; 
8]. Духовний вплив ЗМІ, спрямований на психічні структури людини, 
ставить за мету зміну поглядів, мотивів, цілей людини, програмує її 
поведінку. Найважливіша функція публіцистичного дискурсу – вплив на 
реципієнта – ґрунтується на формуванні оцінки. Оцінне значення — 
«інформація, що містить відомості про ціннісне ставлення суб’єкта 
мовлення до певної властивості позначуваного, яка виділяється відносно 
того чи іншого аспекту розгляду певного об’єкта» [7, с. 54]. Оцінна сема 
може міститися в денотативному та емотивному компонентах 
лексичного (фразеологічного) значення. Як складова емотивного 
компонента оцінність включена в ряд: емотивний тон, оцінність, 
інтенсивність, тривалість. 
Провідним засобом реалізації оцінки є одиниці лексичного рівня. 
Поєднання в одному реченні лексичних одиниць з протилежними 
оцінними семами, що використовуються для опису однієї особи 
(авторського перифразу der resolute Feldherr des Antiterror-Krieges – 
рішучий командуючий у антитерористичній війні з прислівником lax з 
оцінним значенням недбало, неуважно, несумлінно) створюють ефект 
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контрасту, підсилюючи виразність та емоційність висловлювання: Nichts 
kann dem Präsidenten im Wahljahr mehr schaden als der Vorwurf, gerade er, 
der resolute Feldherr des Antiterror-Krieges, sei mit der Gefahr eines 
Anschlages vor dem September 2001 allzu lax umgegangen [1]. – Ніщо не 
може так зашкодити президенту у рік виборів як закид, що саме він, 
рішучий командуючий у антитерористичній війні, занадто недбало 
відреагував на небезпеку нападу перед вереснем 2001 (переклад наш – 
М.Л.).  
У цьому прикладі автор створює умови для актуалізації оцінних 
компонентів семантики, породжуючи оцінно насичений текст, формує 
ставлення читача до американського президента. Підсилюють негативну 
оцінку прислівники-інтенсифікатори gerade – саме, allzu – занадто. 
Використання форми Konjunktiv I (умовного способу) у частині речення, 
де йдеться про неспроможність національного лідера ефективно 
протидіяти небезпеці террору, автором протиставляється дійсному 
способу у першій частині. Негативне ставлення передається через 
непряму мову, тобто з чужих слів, – і це є ознакою маніпуляції. Автор 
підводить читача до думки, що так вважають інші члени соціуму, а, 
отже, природною реакцією читача є прийняття превалюючої у 
суспільстві думки за свою.  
Надання характеристики об’єкту через структуру 
гіперексплікаційних моделей, які утворюються двома компонентами – 
основним (носій необхідної інформації) і додатковим (носій додаткової 
інформації) є типовим у публіцистичному дискурсі [6, с. 123]. 
Оформлення рестриктивної аппозиції, з суттєвим уточненням першого 
елементу, має за мету висловити ставлення, оцінити: er, der resolute 
Feldherr des Antiterror-Krieges. 
Оказіональні композити, ознака мовної творчості журналіста, 
часто несуть в собі оцінну конотацію. Поєднання несумісних за 
семантичними характеристиками слів у структурі парадоксу 
Hochwasserdemenz – «паводкове слабоумство» є елементом ігри слів та 
одним із ефективних засобів впливу на читача: Doch sein größter Feind 
ist nicht etwa das Wasser, es ist vielmehr das kollektive Vergessen. 
»Hochwasserdemenz« nennt Trümper das eigenartige Verhalten, das die 
Gesellschaft in ihrer Handlungsfähigkeit lähmt. Sobald die letzten Schäden 
beseitigt sind, ist die letzte Flut wieder vergessen [2, s. 53]. – Проте його 
найбільший ворог не стільки вода, скільки колективне забуття. Подібну 
поведінку, що паралізує суспільство в його спроможності діяти, 
Трюмпер називає «паводковим слабоумством». Як тільки зникають 
наслідки останньої повені, про неї одразу забувають (переклад наш – 
М.Л.). У детермінативному композиті нейтральна оцінка в значенні 
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першого компонента Hochwasser – повінь перекривається негативною 
емотивною оцінкою компонента Demenz – деменція, слабоумство. 
Продуктивні словотвірні моделі слугують цілям автора привернути 
увагу читача, вплинути на формування ставлення до описаної ситуації. 
Отже, оцінка служить засобом втілення прагматичної орієнтації 
публіцистичного дискурсу і являє собою комплексне явище реалізації 
лексико-семантичних, морфологічних та синтаксичних засобів.  
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ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ ДЖОНА АПДАЙКА 
Мехрабова Р.А.,  
Науковий керівник: Бовт А.Ю. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Актуальність поданої роботи полягає в тому, що у зв’язку з 
активним налагодженням партнерських відносин України з провідними 
країнами світу наразі зростає потреба привертати увагу до 
письменників-сучасників, збагачувати та поширювати знання 
нинішнього покоління про зарубіжних митців літератури, зокрема США, 
тому що саме література та її переклад є одним із засобів міжкультурної 
комунікації між країнами.  
Мета роботи – звернути увагу читачів на сучасну американську 
літературу, а особливо, поезію, оскільки безліч творів втрачаються серед 
сотень тисяч різноманітних книжок. Саме тому подана робота 
призначена розкрити творчість того, кого цілком виправдано називають 
“найкращим стилістом свого часу” – Джона Апдайка. Тези спрямовані 
на висвітлення оригінальної поезії письменника, а також варіації 
перекладу на українську мову. Для досягнення поставленої мети ми 
повинні виконати ряд завдань: розглянути біографію, творчість та 
тематику творів письменника; зробити порівняльний аналіз оригіналу 
тексту та його перекладу. 
Джон Хойер Апдайк (1932-2009) – відомий американський 
письменник, з-під пера якого вийшло 23 романи та понад 45 розповідей, 
оповідань, віршів та есе. Протягом багатьох років він публікував статті 
та рецензії у журналі The New Yorker. Лауреат ряду американських 
літературних нагород,  включаючи дві Пулітцерівські премії (за твори 
“Кролик розбагатів” та “Кролик заспокоївся”) [2]. Джон Апдайк 
вважається одним із найкращих американських стилістів, що писали 
англійською мовою, оскільки він володів дуже різноманітним та багатим 
лексиконом, який використовував зі справжньої майстерністю.    
Провідною тематикою творів Дж. Апдайка є проблематика сенсу 
буття, проблема життя та смерті, смерті та безсмертя, а також, тема 
“маленької людини”, яка була дуже розповсюдженою і популярною для 
творів тих часів. Кожен твір Джона Апдайка має філософський зміст, 
аналізувати який потрібно набагато глибше, аніж може здатися 
спочатку. За простими назвами і темами твору скривається складніший і 
202 
серйозніший сенс, який не завжди з першого погляду відкривається 
читачеві [1].  
У поданих тезах розглянуто один з білих віршів Джона Апдайка, 
надано авторський римований переклад українською мовою і 
проаналізовано художні засоби, які використовував перекладач для 




And another regrettable thing about death
is the ceasing of your own brand of 
magic, 
which took a whole life to develop and 
market — 
the quips, the witticisms, the slant 
adjusted to a few, those loved ones 
nearest 
the lip of the stage, their soft faces 
blanched 
in the footlight glow, their laughter close 
to tears, 
their tears confused with their diamond 
earrings, 
their warm pooled breath in and out with 
your heartbeat, 
their response and your performance 
twinned. 
The jokes over the phone. The memories 
packed 
in the rapid-access file. The whole act. 
Who will do it again? That's it: no one; 
imitators and descendants aren't the 
same.   
By John Updike 
Втрачена неперевершеність 
Що ще засмучує у смерті?  
Це втрачена таємна магія.  
І все життя пройшло у побуті,  
Гострот із натяками, афоризмів манія.  
 
Вони є зрозумілі рідним, що сидять,  
На краю сцени – обличчя їх біляві.  
І в цьому світлі сльози, мов сміх 
блищать,  
Їх сльози неначе сережки золотаві.  
 
Палкуче дихання під супровід 
серцебиття,  
І твоя гра під їхні оплески є 
нероздільною.  
Ті жарти телефоном і спогади життя,  
Це все лише вистави моменти хмільні.  
 
Кому під силу це зіграти знов?  
Проста є відповідь – нікому.  
Нащадкам й імітаторам закрий дорогу,  
Це все не те, не вдасться це нікому.  
 
 
Переклад: Мехрабова Р.А 
 
Як було зазначено, в оригіналі твір є верлібром, але перекладач 
здійснив його переклад у римованій формі зі збереженням стилю та 
особливостей письменника. Перш за все, перекладач цілеспрямовано 
вдався до римованого перекладу задля надання читачеві вибору яким 
чином краще сприймати вірш — білим або римованим, оскільки наразі 
існує багато варіацій перекладу російською мовою без римування. Слід 
зазначити, що українських варіантів перекладу наданого вірша до цього 
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часу ще не було зроблено, отже до уваги читачів такий переклад 
пропонується вперше.  
Головною темою вірша є зображення болю втрати близької 
людини. За допомогою глибоких образів та яскравих стилістичних 
прийомів автор передає велике значення на перший погляд неважливих 
дрібниць, які, як виявляється пізніше, і складали саме ту 
“неперевершеність”, унікальність і неповторність життя в оточенні 
рідних та близьких. Автор використовує образ театральної вистави, яка є 
насиченою різними подіями та емоціями, проте швидкоплинною. 
Перекладач вдався до багатьох художніх засобів для полегшення 
сприйняття пересічним читачем вірша, щоб україномовна людина не 
відчувала складнощів під час читання поданого перекладу. Наприклад, у 
рядку “Що ще засмучує у смерті?” – було використано риторичне 
питання до читача, яке одразу привертає та посилює увагу, але не 
потребує відповіді. 
Звичайно, перекладач використовує безліч епітетів, яскравих 
образних визначень, таких як: “таємна магія”, “обличчя їх біляві”, 
“палкуче дихання”, “моменти хмільні” тощо. Ці засоби спрямовані на 
утримання уваги читача, щоб він не втрачав ідею автора і розумів її 
зміст, а також на формування кращого розуміння читачем емоцій та 
переживань автора. 
Засіб порівняння використовується як зіставлення двох емоцій 
людини з метою пояснити одну з них за допомогою іншої, наприклад: “І 
в цьому світлі сльози, мов сміх блищать”, а також для підсилення 
враження: “Їх сльози неначе сережки золотаві”.  
Питання “Кому під силу це зіграти знов?” використовується в 
останній строфі і замикає філософські роздуми автора, який сам і дає на 
нього відповідь.  
Отже, завдяки поданому порівнянню оригіналу і авторського 
перекладу, ми можемо зробити висновок, що переклад відіграє 
неймовірно важливу роль у комунікації між країнами, обміні та передачі 
культурних надбань, традицій, світосприйняття. Ця робота допомогла 
звернути увагу не тільки на популяризацію сучасної американської 
літератури, але й наголосити на тому, що невід’ємно важливою її 
частиною є переклад тексту, який адаптується під ту мову, на яку 
перекладається і тим самим допомагає поширювати серед читачів 
культуру різних країн. Переклад є одним із засобів міжкультурної 
комунікації, який дає можливість зрозуміти та пізнати краще 
лінгвокультурну картину світу інших країн, обмінятись важливими 
знаннями задля досягнення миру та гармонії у світі.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ МІФОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ  
ПРО СЛОВО В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 
Пасік Н.М. 
Ніжинський державний університет  
імені Миколи Гоголя 
Українська фразеологія показово демонструє тісний зв’язок між 
мовою та матеріальним і духовним життям культурної спільноти, адже 
стійкі звороти репрезентують естетичні й світоглядні уявлення народу, 
його культурні стереотипи, ціннісні пріоритети. Вітчизняні лінгвісти 
одностайні в тому, що за концептуальними й архетипними образами 
фразеологізмів постає мовна картина світу давніх українців, 
«антропометрично-вивірена» дійсність, «оцінена з погляду реалій життя 
того чи іншого періоду, з погляду народних вірувань» [4, с. 365]. 
Головною ознакою архаїчної свідомості, як відомо, є міфологізм, і саме 
ця світоглядна парадигма детермінувала семіотичну систему, у яку 
вписувались усі «фрагменти освоєного етнічним колективом світу» [2, 
с. 73]. Інтерпретація багатьох фразеологізмів неможлива без 
декодування актуалізованих у них знаків культури.  
Лінгвокультурологічний, етнолінгвістичний і когнітивний 
аспекти в дослідженні фразеології представлені плідним доробком 
багатьох учених, зокрема Л. Байрамової, В. Жайворонка, О. Забуранної, 
І. Євтухової, В. Коваля, О. Левченко, А. Майбороди, Л. Мельник, 
О. Назаренко, В. Мокієнка, Ю. Прадіда, Л. Савченко, О. Селіванової, 
В. Телії, В. Ужченка, Д. Ужченка та ін. Однак через багатство об’єкта 
вивчення й різноманітність методологічних підходів вичерпати 
окреслену тему неможливо, що й зумовлює актуальність нових звернень 
до неї. 
Внутрішня форма багатьох фразеологізмів мотивована архаїчною 
світоглядною орієнтацією на повір’я – перекази та легенди, часто 
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забобонного характеру, які базуються на міфологічному мисленні і в 
основі яких лежать народні уявлення про зв’язки між явищами 
навколишнього світу та долею людини [3, т. 6, с. 674]. Компоненти 
подібних зворотів акумулюють залишки первісних вірувань про 
взаємозв’язок між життям людини й світом сакральних речей та явищ 
природи. Усвідомлення наявності такого причиново-наслідкового 
зв’язку зумовило в слов’янській, зокрема й українській, культурі цілу 
систему поведінкових і вербальних табу, що регулювали й часто досі 
продовжують регулювати практику взаємовідносин і господарювання.  
Транслятором світогляду, позначеного повір’ями й пов’язаними з 
ними обмеженнями, заборонами, є фразеологізми з інформативно 
значущим компонентом слово. Цей концепт корелює з міфологічними 
віруваннями в матеріалізацію мовленого, в магічну силу, руйнівну й 
творчу енергію слова [2, с. 399]. Віддавна вважали, що думки 
матеріальні, тому реальні вияви життя цілковито залежать від думок і 
слів. Вчасно й невчасно сказане здатне рано чи пізно виконати бажання 
або зашкодити справі, поліпшити або погіршити стан речей, що й 
відбите в приказці В добрий час сказати, а в лихий промовчати. Ця 
формула, що, за народними віруваннями, була своєрідною пересторогою 
для убезпечення від зурочення, стала мотиваційною моделлю похідного 
від неї фразеологізму сказати в добрий час, який «уживається для 
запобігання зурочення кого-, чого-небудь» [5, с. 812]. 
Генетичний прототип сучасного стійкого звороту спом’янеш моє 
слово «запевнення в тому, що все буде так, як сказано» [5, с. 852] також 
експлікує уявлення наших предків про магічний потенціал слова, 
здатного пророкувати й матеріалізуватися. Наївне ототожнення слова й 
позначуваного ним предмета зумовило віру в замовляння, побажання, 
прокляття, оскільки «вимовити слово, що називає річ, рівнозначне її 
викликанню чи творенню» [1, с. 251].  
До пошуків сакрально-міфологічного контексту спонукає 
інтерпретація мотиваційних механізмів фразеологізації аналізованого 
компонента у зворотах слово честі (заст. гонору) або ж чесне слово «для 
вираження запевнення істинності, правдивості сказаного, обіцяного» [5, 
с. 829], давати слово «обіцяти що-небудь комусь» [5, с. 211], держати 
(тримати) слово, не ламати слова «бути послідовним у своїх діях, 
вчинках; виконувати свої обіцянки» [5, с. 228]. В основу семіозису 
покладені прадавні світоглядні установки, вірування в магічну енергію 
слова. З цього приводу Л. Савченко згадує про язичницьку божбу – 
присягу, яка полягала в урочистому накликанні на мовця кари й помсти 
богів, якщо його обіцянка буде порушена, а свідчення виявиться хибним 
[2, с. 339]. 
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В українському фразеологічному фонді знаходимо звороти, які 
зафіксували переконання, що мовлене може допомогти вирішити 
справи, заспокоїти, зцілити, напр.: добрим словом прислужитися 
«порадити щось щиро кому-небудь» [5, с. 697], згадувати добрим 
словом «говорити про кого-небудь щось хороше» [3, т. 3, с. 507], 
замовити добре слово «звернутися до когось із клопотанням про кого-
небудь; сказати про когось що-небудь похвальне» [5, с. 313], живе слово 
«висловлення, яке виражає правдиві, цікаві, нові думки» [5, с. 828]. 
Архетипне протиставлення добра і зла представлене уявленням про 
погані слова, наділені негативною енергетикою. Невчасно сказані, вони 
здатні зашкодити людині в справах, наслати хворобу або й смерть, тому 
й означені пейоративно оцінними метафоризованими прикметниками: 
чорне слово «лайливий вираз із згадуванням чорта» [5, с. 829], криве 
слово «висловлена груба образа», гостре (загостре) слово «висловлена 
ким-небудь образа або що-небудь дуже неприємне» [5, с. 828]. Асоціації 
з потужною негативною магічною силою інвективної лексики й 
вербалізованою оцінкою таких слів закарбовані у фразеологічних 
сполученнях міцне слово «груба лайка» та погане слово «лайливе слово» 
[5, с. 829].  
Уважаємо, що саме сакральна сутність слова, його енергетика 
мотивують механізм фразеологізації зворотів бити словом (словами) 
«дошкуляти кому-небудь, досаждаючи репліками, зауваженнями; 
висловлюватися влучно, різко, дошкульно» [5, с. 25] і поперхнутися 
словом «раптово замовкнути, не закінчити» [5, с. 675]. Близька, на наш 
погляд, у семантичному й генетичному плані конструкція присохнути на 
язиці «залишитися не висловленим (про слова, думки)» [5, с. 698], хоч і 
не містить компонента слово, також пов’язана з контекстом замовлянь, 
повір’їв та прикмет. Порівняймо ще асоціативне щодо мотивації: тіпун 
(пипоть, чиряк) вам (тобі) на язик «для вираження недоброго 
побажання кому-небудь з приводу недоречних висловлювань» [5, с. 885] 
– за повір’ям, тіпун, тобто прищ на язиці, виникає у пліткарів, брехунів, 
інтриганів. Актуалізовані в наведених зворотах образи демонструють 
міфологічні стереотипи мислення давніх українців як носіїв специфічної 
лінгвокультури, а контекст повір’їв, вірувань постає тим 
«екстралінгвальним тлом, на якому об’ємніше проступають і мовні 
цінності» [4, с. 339].  
Отже, велика кількість українських стійких зворотів, зокрема й із 
фразеотворчим компонентом слово, експлікує сакрально-міфологічний 
зміст, пов’язаний із повір’ями наших предків. Здатність фразеологізмів 
акумулювати й транслювати закодовану інформацію уможливлює 
реконструкцію архетипів, міфологем, образно-смислових полів і 
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моделей міфологічного мислення нашої етнокультурної спільноти, 
мотивує усвідомлення мови як відкритої семіотичної системи, що 
корелює з культурологічним міфологізованим простором.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРУДНОЩІ ХУДОЖНЬОГО 
ПЕРЕКЛАДУ 
Пєшкова С.О.,  
Науковий керівник: Грищенко К.В. 
Східноукраїнський національний університет  
імені Володимира Даля 
Розуміння процесу перекладу як поєднання культурних 
контекстів особливо актуальне щодо перекладу художнього тексту. 
Мета даної роботи – дослідити процеси художнього перекладу, 
стилістичні особливості та перекладацькі прийоми. Ми виділяємо такі 
проблеми художнього перекладу: усвідомлення нових вимог, які можуть 
і повинні застосовуватися при перекладі, який розширився від вузьких 
рамок двох текстів, що співвідносяться,  до великих масштабів 
міжнаціональних контекстів; визнання творчої індивідуальності 
перекладача як важливого і необхідного фактора в мистецтві 
художнього перекладу, як неодмінної умови повноцінного естетичного 
результату. 
Завданням художнього перекладу є передача художньої 
інформації, в якій переважне значення має переклад образних засобів 
або, кажучи інакше, відтворення образу на іншій мові. 
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Специфіка художнього перекладу – це переклад образу образом 
(відтворення образу на іншій мові), який виключає буквальне 
відтворення оригіналу.  
Свобода перекладача обмежується не лексичними і 
синтаксичними формами оригіналу, а необхідністю залишатися вірним 
образу, який створив автор. Часто тексти грішать буквалізмами або 
невиправданої вільністю, що призводить до формалізму. Тут доречно 
поставити питання про об'єктивні і суб'єктивні передумови художнього 
перекладу: природних даних перекладача, його світогляду, 
суб'єктивного сприйняття світу тощо.  
Виділяють такі способи перекладу: переклад зі збереженням 
образу оригіналу (повністю або частково); переклад з повною заміною 
одного образу іншим; переклад із втратою образності. Відзначимо, що 
збереження образу оригіналу – це суто умовне поняття, так як воно 
зустрічається вкрай рідко.  
Переклад національно маркованих образних засобів з буквальним 
збереженням образу оригіналу може привести до спотворення 
національної картини оригіналу. 
Найбільш адекватним способом перекладу, із стилістичної точки 
зору, є переклад з частковим збереженням образу оригіналу. Образна 
система зберігається з певними змінами як граматичної (це 
продиктовано специфічними особливостями кожної мови), так і 
національно-культурної специфіки використаних образів. [2, с.147 ] 
Повна заміна, а також повна втрата образу, негативно 
позначається на якості перекладу оригіналу. Але в певних умовах такі 
випадки є виправданими. 
Бувають випадки неадекватності перекладу, які в спеціальній 
літературі зв'язуються з поняттям ідіоматичності мов. Ідіоматичність 
визначається через культурно-історичний контекст, тобто, через 
історико-культурне оточення мовних одиниць. Їх вживання пов'язане з 
певною культурною традицією, з певною історичною епохою. 
Часто в текстах спостерігається калькування етикетних формул, 
які не сприймаються читачем, тому що вони не несуть в собі жодного 
експресивного навантаження, вони не пов'язані з певною соціально-
культурною традицією народу. Такі кальки засмічують мову, сприяючи 
втрати національної специфіки. Відбувається руйнування мовної моделі 
при перекладі на іншу мову. Калькування – це один із видів буквального 
перекладу. Воно не відображає специфіку соціального і культурного 
життя національно-мовного колективу в конкретний період його 
історичного розвитку. [3, с. 94] 
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При передачі складного тексту перекладачі або опускають 
відповідне місце або спрощують його. Часто перекладачі вдаються до 
короткого викладу абзаців оригіналу, які важко перекладаються; 
об’єднують кілька абзаців в один використовується нерідко і прийом 
пропуску окремих місць в оригіналі.      
Мистецтво перекладу художньої літератури полягає перш за все в 
тому, щоб зуміти підкоритися, відчути і зрозуміти оригінал не лише в 
цілому, але й у всіх деталях та особливостях; перекладачеві треба вміти 
пройнятися думками і образами автора, настроями і переживаннями 
героїв його творів. Переклад повинен точно і правильно передати 
оригінал. [1, с. 381  ] Але процес перекладу не є лише механічним 
копіюванням, він, скоріше, творче наслідування. Чим талановитіший 
перекладач, тим скоріше він перетворюється в автора. Воля автора його 
не сковує, а, навпаки, окриляє.  Але і для талановитого перекладача, щоб 
майстерно володіти перекладом і давати зразки перекладної роботи крім 
вільного і поглибленого володіння предметом перекладу, треба мати 
серйозні наукові знання в області загальної лінгвістики та з історії мови, 
в першу чергу. Свідоме, вдумливе ставлення до тексту, що 
перекладається, і до мови перекладу – це обов'язкова і необхідна умова 
для хорошого перекладу. Перекладач повинен мати поглиблену 
лінгвістичну підготовку, щоб не бути рабом словника; він повинен 
враховувати вплив контексту тощо.  
Кожна мова має свої синтаксичні-стилістичні особливості. 
Переклад – це не механічна підстановка слів, і тому для кожного 
перекладача всебічне врахування особливостей синтаксичного ладу 
мови оригіналу і мови перекладу – необхідне правило і обов'язок. Тільки 
при дотриманні основних законів побудови мови і порядку слів у 
реченні можливий влучний правильний переклад. Не знаючи елементів 
семасіології і лексикології, перекладач не може знайти смислові 
еквіваленти і орудує своїм, часто небагатим, запасом слів анархічно. Не 
знаючи суті синтаксичних явищ чужої і своєї мови, перекладач 
позбавлений можливості знаходити синтаксичні еквіваленти.  
Отже, художній переклад допомагає зберегти національні 
традиції в культурі, мовою якої він виконується. Збереження 
національних форм – це запорука різноманіття і багатства творчості всіх 
народів, кожен з яких вносить свій вклад в світову культуру. Художній 
переклад зближує мови, і в той же час стверджує культурну 
самостійність і їх національну своєрідність. 
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SEMANTIC ANALYSIS IMPLEMENTATION 
 IN THE INVESTIGATION OF STRUCTURE “SAGESSE”  
IN FRENCH WORLDVIEW  
Taranenko O.G. 
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In modern world the phenomenon of multiculturalism shows strong 
impact on contemporary linguistics. The one of the most known and rather 
controversial notions is the concept and conceptual theory.  Concept is the 
structured sense which is always nationally specific and culturally marked. It 
is especially notable in the ethnic concepts’ study. Such linguists as 
S. Vorkachev, V. Krasnykh, J.  Lakoff, V. Maslova, Yu. Stepanov and others 
strongly support this point of view [1]. As for the seme structure in French 
culture interpretation of the concept “wisdom”, we should emphasize that it is 
very specific in many ways that will be explained further in this work. The 
definition of wisdom (sagesse) the majority of explanatory dictionary authors 
describe as „мodération et prudence dans le comportement, оbéissance et 
tranquillité – calme, docilité, аrt de vivre ei bonheur suprême du sage” [2, p. 
1678 ; 3, p. 919]. According to the data taken from synonyms dictionaries, 
wisdom is – sage (wise), un sage (wise man), sagement (wisely), s’ assagir 
(get wiser), philosophe (philosophe), sensé, (reasonable), prudent (cautious), 
docile (obidient), сhaste (virgin) [3, p.919]. All these lexemes are 
denotatively marked. ue to this analysis we can reveal in the structure of 
concept “wisdom” the following sememes: ‘bon sens’ (reason), ‘docilité’ 
(obedience), ‘virginité’ (virginity). The sememe ‘bon sens’ (reason), is one of 
the most widespread in the above structure. As arkhiseme is considered 
‘reason as the main feature of wisdom’. It is represented by such marginal 
denotative semes: ‘avisé‘ (cautious), ‘judiciuex‘ (fair), ‘sensé’ (reasonable), 
‘prudent’ (cautious), ‘raisonnable’ (common sense), ‘decent’ (decent), 
‘équilibré’ (well-balanced), ‘sage’ (wise),’rationnel’ (rational) [3, p. 919].The 
importance of this sememe in the structure of concept “wisdom” in French 
culture is confirmed by French explanatory dictionaries data: „C’ets un sage 
conseilleur. Il a agi en homme sage – avisé” („he is a good counselor and acts 
like reasonable and foreseeing person”), Ne précipitons pas les choses, il est 
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plus sage d’attendre. J’ai suivi vos conseils de sagesse („it is not wise to rush 
things or events, it is much better to wait”), Mon grand-père est la VOIX DE 
LA SAGESSE, il donne de bons conseils, des conseils raisonnables („ my 
grandfather is a very wise man, he gives good and reasonable advice”), Vous 
avez été sage de ne pas vous aventurer dans cette affaire („you were clever 
enough for not taking risks in this affair”) [2, p. 1678 ; 3, p. 919]. The given 
examples confirm that reason, foreseeing and common sense are essential 
features of French character. Being wise for Frenchman means first of all 
reasonable behavior. That's why the above lexeme contains so many 
denotative semes in its structure. The next sememe in the structure of concept 
“wisdom” is ‘docilité’, (‘obedience’). This is its definition in the explanatory 
dictionaries: „мodeste, mesuré” (modest, not capricious) , „se dit de ce qui est 
considérée comme conforme aux régles de la raison et la morale, qui évite les 
excès” („ the person who obeys the rules ”) [2, p. 1678 ; 3, p. 919]. The are 
some examples: „Elle est des goûts sages. Vêtue d’une petite robe sage, 
classic et non provocante” („ her taste was very modest, she was wearing 
classic non-provocative dress”); „Mon fils est un enfant sage – gentil, 
obeissant” („ my son is very polite and tractable child”); „Au revoir et soyez 
bien sages, les enfants” („goodbye, children, be tractable”); „Le chien a été 
très sage” („a dog was very calm”); „Les annees assagissent les passions et le 
goût de la révolt” („years reduced passion and desire to rebel”); „Les enfants 
ont été d’une sagesse exemplaire, ils ont ete très sages” („ children were the 
example of calmness”) [2, p. 1678 ; 3, p. 919]. The arkhiseme is ‘docility as 
the basis of reasonable behavior’. There are numerous denotative marginal 
semes: ‘docile’ (docile),‘obeissant’ (obedient), ‘tranquille’ (calm), ‘modéstie’, 
‘calme’ (calm), ‘tranquillement’ (calmly), ‘calmement’ (quietly). The 
connotative marginal semes are: ‘doux’ (tender),‘gentil’ (gentle), ‘gentiment’ 
(gently). The connotation in the above semes is positive. The sememe 
‘virginité’ (virginity) is not widespread. Here are the examples: „chaste en 
amour virgine” („virgin in platonic love”); „Elle était sage après de mariage” 
(„she was virgin before marriage”) [2, p. 1678 ; 3, p. 919].  
The arkhiseme is ‘virginity as the feature of cautious behavior ’. The 
denotative marginal semes are represented this way: ‘сhaste’ (virgin), ‘sage’ 
(innocent), ‘vertueux’ (virgin), ‘vierge’ (clean). The only one connotative 
marginal seme is – рur (clean). Emotive coloring is positive. Thus, the 
sememic structure of concept “wisdom” is represented by ‘bon sens’ 
(common sense), ‘docilité’ (obedience), ‘virginité’ (virginity).  
As the conclusion we can state that wisdom in the perception of 
ordinary French is represented as common sense, obedience and virginity. 
This investigation shows that it is very vital for interpreter to take into 
consideration seme component in the sememic word structure. Also it is 
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important for translation of ethnic words-concepts due to their national 
peculiarities.  
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МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧА 
Тур Ю.Г.,  
Науковий керівник: Ігошев К.М. 
Східноукраїнський національний університет 
 імені Володимира Даля 
Мова, як відомо, – живий організм, який має природну тенденцію 
змінюватися, набувати нові слова і вирази та втрачати в свою чергу з 
активного вживання інші. Кожна мова має свою специфіку, особливості. 
Перекладач «відкриває вікно» між людьми різних мовних 
компетентностей та є провідником з одної мовної картини в іншу, 
допомагає знаходити спільну мову між різними народами та 
культурами. 
Нині є актуальною підготовка дійсно гідних фахівців, особливо у 
сфері перекладу, адже дуже часто перекладачем називають людину, яка 
просто знає іноземні мови. Тому потрібно виокремити, що ж саме являє 
собою компетентність перекладача на мовному рівні і чому цією 
професією не володіє кожний мовознавець. 
Основна ціль роботи: виокремити основні перекладацькі 
компетенції та вимоги, що до них висуваються. 
Задачі, що були поставлені – це, по-перше, надати визначення 
«мовна особистість», по-друге, виділити основні перекладацькі 
компетенції і, по-третє, розглянути компоненти, що можуть становити 
компетенцію перекладача. 
Термін «мовна особистість» було введено в лінгвістику 
російським літературознавцем В. В. Віноградовим. У власній праці «Про 
мову художнього твору» він вперше використовує цей термін, але не 
розкриває його. Лише набагато пізніше даний термін входить в 
літературознавство, цього разу всерйоз та надовго. Ю. А. Караулов 
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визначає «мовну особистість» наступним чином: «Мовна особистість – 
вид повноцінного представлення особистості, що вміщає в себе і 
психічні, і етичні, соціальні та інші компоненти, але переломлений через 
її мову, її дискурс» [1, с. 34]. Поняття «мовна особистість» 
використовується не тільки лінгвістами, але і представниками суміжних 
наукових напрямів, таких як психологія, філософія, літературознавство, 
лінгводидактика. У різних сферах людської діяльності проявляються 
різні аспекти мовної особистості. Дослідники розглядають такі 
різновиди «глобальної» мовної особистості, як мовна особистість 
політика, телеведучого, письменника, журналіста, чоловіча і жіноча 
мовні особистості і т. д. Для перекладознавства актуально виділення 
мовної особистості перекладача. 
Відповідно до концепції модернізації системи освіти, основною 
метою професійної освіти є підготовка кваліфікованого фахівця 
відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, 
компетентного, відповідального, який вільно володіє своєю професією і 
орієнтованого в суміжних областях діяльності, здатного до ефективної 
роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, готового до 
постійного професійного зростання, соціальної та професійної 
мобільності [3, c. 58]. 
Таким чином, при формуванні професійної компетентності 
перекладача професійно орієнтованих текстів, ще до початку навчання 
необхідно розуміти, яким набором компетентностей і компетенцій він 
повинен володіти в кінці навчання. 
Компетентність поєднує в собі інтелектуальну складову освіти; 
поняття компетентності включає не тільки когнітивну й операціонально-
технологічну складові, але й мотиваційну, етичну, соціальну та 
поведінкову; вона включає результати навчання, систему, звички, 
ціннісні орієнтації та ін.; компетентність означає здатність мобілізувати 
отримані знання, вміння, досвід, способи поведінки в умовах конкретної 
ситуації, конкретної діяльності; в понятті компетентності закладено 
ідеологію інтерпретації змісту освіти [2, с. 42]. 
Варто виділити основні, професійні перекладацькі компетенції 
перекладача професійно орієнтованих текстів: 
– мовна компетенція – знання, як мінімум, двох мов – своєї і 
іноземної, знання мовних засобів, норм і правил. 
– комунікативна компетенція – передбачає не тільки володіння 
іноземною мовою, але і свідомо продуманий вибір реалізації програм 
мовної поведінки в залежності від конкретної ситуації спілкування. 
– соціокультурна компетенція, або «фонові знання» – включає в 
себе знання «національно культурних особливостей соціального і 
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мовного поводження носіїв мови: їх звичаїв, етикету, соціальних 
стереотипів, історії і культури, а також способів користування цими 
знаннями в процесі спілкування» [2, с. 43]. 
– технічна компетенція перекладача включає знання, уміння і 
навички, необхідні для виконання перекладацької діяльності. 
Насамперед, це знання про стратегії перекладу, перекладацькі прийоми і 
трансформації. 
 – інформаційно-технологічна компетенція – під цим поняттям ми 
розуміємо володіння комп’ютерними технологіями, пошук інформації в 
мережі Інтернет, володіння електронними словниками та каталогами, а 
також будь-який пошук інформації з використанням будь-яких 
інформаційних носіїв і роботу в різних пошукових системах.  
Розуміння перекладу як професійної діяльності висуває три 
основні вимоги до перекладацької компетенції: 
1. Перекладач повинен вміти в якості експерта аналізувати 
комунікативні ситуації замовника, автора вихідного тексту і одержувача 
тексту перекладу в рамках відповідних культур і на основі такого 
аналізу формулювати умови своєї діяльності. 
2. Перекладач повинен вміти «проектувати» тексти. Для цього він 
мусить не тільки володіти мовною компетенцією, але і знати, які засоби 
комунікації краще використовувати в іншій культурі. 
3. Перекладач повинен вміти вести дослідницьку роботу, 
здобувати знання, необхідні для того, щоб змістовно і функціонально 
правильно говорити або писати про якийсь  предмет [4, c. 342]. 
Вербально-семантичний рівень мовної особистості перекладача 
представлений лексичними і граматичними трансформаціями, 
спрямованими на вибір форми для передачі того чи іншого сенсу. 
Лінгво-когнітивний рівень включає будування і кореляцію ієрархії 
смислів і цінностей в картині світу взаємодіючих мов. В основі 
мотиваційного рівня мовної особистості перекладача лежать мотиви, 
цілі й установки, згідно з якими він створює текст перекладу. З точки 
зору компетенції, вербально-семантичний рівень передбачає володіння 
лінгвістичними компетенціями, тезаурусний – соціокультурними, 
мотиваційний, відповідно, гуманітарно-комунікативними 
компетенціями. 
Отже, перекладачеві доводиться перекладати тексти різної 
тематики, тому від нього вимагається широта інтересів, ерудованість і 
начитаність, уміння постійно збагачувати знання, використовувати різні 
довідники та інші джерела інформації. Важливими для перекладача є 
його морально-етичні установки. 
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Розглянувши всі компоненти, що можуть становити компетенцію 
перекладача, можна дійти висновку, що професійний перекладач 
уособлює в собі різноманіття навичок та вмінь. 
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ПРИСЛІВ’Я І ПРИКАЗКИ ПОБУТОВОГО ЗМІСТУ  
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 
Шабінський М.  
Східноукраїнський національний університет 
 імені Володимира Даля 
Завдяки своїй стислим, гармонічним, збалансованим між собою 
формі та змісту прислів’я і приказки завжди були невичерпним 
джерелом народної мудрості, квінтесенцією людського досвіду, що 
передаються із покоління в покоління, від одного народу до іншого. 
Кожний народ свій золотий фонд прислів’їв, накопичених багато 
тисячолітньою історією свого існування. Ці прислів’я передають 
особливості розвитку, неповторність умов виживання, несуть на собі 
впливи сусідніх етносів з їх культурою і мовою. Безперечно, що поняття 
народного в прислів’ї таке ж відносне, як і загальне поняття 
національної культури. Часто прислів’я запозичувалися із книг чи то із 
усних джерел інших народів, набирали з часом місцевого колориту, тож 
вживалися і сприймалися надалі як свої. Ми часто цитуємо афоризми і 
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навіть не здогадуємося, що вони є частиною літературного твору 
давньогрецького або давньоримського мудреця. А скільки мудрих 
прислів’їв перейшло в сферу буденного вжитку із основних книг 
світових релігій! 
Історія використання прислів’їв під час занятій з ціллю зробити 
процес навчання більш цікавим така ж давня, як і саме навчання. Цим 
прийом не гребували давні єгиптяни, євреї, греки та римляни. Викладачі 
середньовічної Європи не могли не скористатися тим безмежним 
джерелом людської мудрості, який дістався їм у спадок від римської 
цивілізації в вигляді латинської літератури. Латинська мова довгий час 
була основною мовою науки і навчання, тож латинські прислів’я (які 
насправді дуже часто були перекладом афоризмів з інших мов) залюбки 
застосовувалися для того, щоб пом’якшити схоластичні методи 
засвоєння цієї мови. Традиція ця існує і у наші дні, будь який студент 
філолог чи то медик підтвердить цей факт [5]. 
Вживання ж французьких прислів’їв, знання історії їх 
виникнення, пошук найбільш вдалих за формою та змістом 
відповідників в інших вивчаємих та рідних мовах надає учню чи то 
студенту поштовх до самовдосконалення, перетворює рутинний процес 
засвоєння лексики на творчість. 
Таким чином, ми ставимо на меті показати цінність використання 
прислів’їв побутового характеру в процесі вивчення іноземної мови 
взагалі та французької мови зокрема. 
Наведемо декілька прикладів застосування французьких 
прислів’їв побутового характеру для кращого розуміння 
лінгвокраїнознавчого контексту: 
«Рendre la crémaillière» - святкувати входини нагадує про давню 
французьку традицію, за якою родина, що заселялася до нового житла, 
починала, перш за все, з того, що облаштовувала у каміні гак для котла 
над вогнищем (la crémaillière). 
«Etre tiré à quatre épingles» - бути вишукано одягненим походить 
від старовинної звички підганяти одяг на фігурі за допомогою чотирьох 
булавок. 
«Еntre la poire et le fromage» - ( буквально між грушею та сиром), 
тобто у самий сприятливий момент. Обов’язкове правило за столом: про 
справи говорять лише після основного блюда. Сучасна традиція вимагає 
подавати фрукти після сиру, але це було не завжди. 
Для студентів філологів доцільним виглядає пояснення історії 
виникнення прислів’я мовою, що вивчається: 
Chat échaudé craint l’eau froide. – Parmi les nombreuses qualités 
attribuées au félin domestique par les croyance populaires, lui est pretée une 
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mémoire exceptionnelle qui ne le fera jamais s’aventurer à renouveler une 
expérience qui s’est révélée cuisante. « Chat échaudé ne revient pas en 
cuisine » disait-on aussi. 
Lors donc, un chat qui se serait fait bruler, ébouillanter par un liquide, 
fera preuve d’une telle méfiance qu’il évitera aussi l’eau – qui ne lui est 
jamais très sympathique – quand elle est froide ! Par cette image familière qui 
circule proverbialement depuis le Moyen Age (d’abord sous la forme « Chat 
échaudé craint l’eau », l’eau n’étant devenue froide que bien plus tard, pour 
renforcer l’idée exprimée), on suggère que celui qui s’est vu trompé, abusé 
une fois, celui qui a été victime d’une injustice ou d’un dommage 
quelquonque, redoublera de vigilance au point de se tenir à distance de tout ce 
qui lui rappellera, de près ou de loin, sa première expérience malheureuse. On 
se sert aujourd’hui volontiers de la formule pour railler gentiment une 
personne qui, ayant connu une déconvenue « chagrin d’amour, trahison...), 
fait preuve d’une prudence excessive pour tout ce qui touche au domaine 
affectif. 
« Mon cher et ancien ami, quoique chat échaudé ait la réputation de 
craindre l’eau froide, cependant j’ai risqué l’eau chaude » 
Voltaire, Lettre en vers et en prose. [6 ; с.29-30] 
Студенти ж самостійно підберуть відповідник в українській, 
російській чи то в другій іноземній мові, що вивчається: 
- «Обпікся на молоці то й на воду студить» є найбільш 
приближеним за змістом та формою варіантом українського аналогу. 
Але загальний зміст передає і прислів’я «Полохливий заєць і пенька 
боїться». 
- «Обжегшись на молоке, дуть на воду» та «Пуганая ворона куста 
боится» - російські відповідники. 
«Once bitten, twice shy» - переклад англійською. 
- «Leporem frondium crepitus terret» - латинський вираз, що 
зустрічається у Цицерона в його трактаті «De re publica» і в сентенціях-
дистихах християнського письменника Григорія Назіанзина [2 ;с. 62]. 
Подібним чином студенти можуть закріпити свої навички 
володіння французькою мовою на прикладі інших прислів’їв побутового 
змісту. Деякі із них ми наводимо нижче: 
Qui dort dine. 
Le faim fait sortir le loup du bois. 
Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. 
La vengeance est un plat qui se mange froid. 
Il ne faut pas melanger les torchons et les serviettes. 
Il ne faut pas mettre tous les oeuf dans le meme panier. 
On ne prend pas les mouches avec le vinaigre. 
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On ne fait pаs d’omlette sans casser d’oeuf. 
A chaque pot son couvercle. 
C’est le pot de terre contre le pot de fer. 
Le bon vin réjouit le coeur de l’homme. 
Quand le vin est tiré il faut le boire. 
La vérité est au fond du puits [6]. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ  ВИСВІТЛЕННЯ 
ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ ДРУЖБА В 
АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ 
Ярмак Д.О. 
Національний технічний університет України 
“Київський політехнічний інститут  
імені Ігоря Сікорського” 
У парадигмі сучасних лінгвістичних наукових досліджень, 
орієнтованих на представлення всіх аспектів буття людини через мову, 
особливої актуальності набувають міждисциплінарні дослідження, які 
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велику увагу приділяють вивченню лінгвокультурних концептів. 
Концепт є осередком культури в ментальному світі людини, «це ніби 
згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура 
входить до ментального світу людини. І, з іншого боку, концепт - це те, 
за допомогою чого людина сама входить до культури, а в деяких 
випадках і впливає на неї» [1,  c.  40]. 
 Концепт freundschaft / friendship являє собою складний феномен, 
який  має досить велику культурологічну цінність. Він є одним із 
ключових для більшості культур світу, оскільки питання, пов’язані з 
міжособистісними взаєминами, завжди мали і мають першочергове 
значення в житті суспільства і окремої людини зокрема. Концепт 
freundschaft / friendship відображає характер відносин однієї мовної 
особистості до іншої. Він розглядається як універсальна цінність, проте 
слід підкреслити, що змістове наповнення даного концепту відрізняється 
національно-культурною специфікою. У кожного народу свої уявлення 
про суть та зміст дружби, про необхідність та важливість цього явища у 
житті людини; свої уявлення про те, хто є чи не є другом. 
Як відомо, фразеологічні одиниці є найбільш маркованим, з точки 
зору  національно-культурної специфіки, пластом мови. Саме тому 
особливо благодатним матеріалом для дослідження даного концепту є 
фразеологічний склад мови, оскільки «в ньому концептуалізовані не 
тільки знання про власне людську, наївну картину світу і всі типи 
відношень суб’єкта до її фрагментів, але й начебто запрограмована 
участь цих мовних сутностей разом з їх використанням у міжпоколінній 
трансляції еталонів і стереотипів національної культури» [2,  с.  9]. 
Концепт дружба неодноразово привертав увагу дослідників. 
Група лінгвістів, серед яких О.О. Арапова, Р.М. Гайсина, О.Ю. 
Лукашкова, Л. В. Садчікова, О.Д. Шмелев досліджували концепт 
дружба на матеріалі російської мови;  Ж. А. Дягілева з’ясовувала 
особливості вербалізації концепту німецькими фразеологічними 
одиницями;  О.С. Донцова досліджувала національно-культурну 
специфіку концепту дружба в англійській та українській мовних 
картинах світу на матеріалі паремій. 
Фразеологія є єдиною областю лінгвістичного дослідження, яка 
яскраво ілюструє взаємозв'язок між мовою і культурою. Процес, за 
допомогою якого культурна інформація вводиться в мову виявляється за 
допомогою фразеологізмів. Отже, ми розглянемо культурну специфіку 
мовних одиниць, прослідкувавши ряд англійських та німецьких ідіом, 
які підкреслюють значення дружби для обох цивілізацій. 
Спочатку ми сфокусуємо нашу увагу на фразеологічних 
одиницях, які мають подібні значення в обох мовах.  У колективній 
220 
свідомості англомовного та німецькомовного етносів вірна дружба 
сприймається як щось ціннісне, про що свідчать фразеологізми, які 
підкреслюють не тільки тривалість взаємин, а й їх надійність та  
ідеальність. В німецькій лінгвокультурі: «eine alte Freundschaft nicht 
einschlafen lassen» –підтримувати стару дружбу; «Freund auf Leben und 
Tod» – справжній друг; «Freundschaft geht über Verwandtschaft»- вірний 
друг кращий за сто родичів; «Besser in der Tasche kein Geld als ohne 
Freund in dieser Welt» - Краще на цьому світі без грошей, ніж без друга; 
«Еinen Freund erkennt man in den Not» – у лиху годину пізнаєш друга; 
«Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot» – друзі в біді – на вагу 
золота.  
В англійській мові:  «old friends and old wine are best» – нема 
нічого краще чим багаторічної дружби та старого вина; « a hedge 
between keeps friendship green»- перепони лише укріплюють дружбу»; 
«Friendship is what gets you through the bad times and helps you enjoy the 
good times"- дружба це коли друг з тобою поряд і в лиху і добру годину; 
«In good times, in bad times I'll be on your side forever more, that's what 
friends are for.»- і в добрий та лихий час друзі завжди с тобою; «A friend 
by your side can keep you warmer than the richest furs- друг біля тебе 
зігріває краще, ніж найдорожчі хутра; «He that has found a faithful friend 
has found treasure» -той, хто знайшов вірного друга – знайшов скарб.  
Для обох лінгвокультур  головне в дружбі відвертість і довіра, 
щирість. В англійській мові: «He is a good friend that speaks well of us 
behind our backs»- той друг гарний, який поза очі говорить добрі слова 
про свого друга; «friend’s frown is better than a foe’s smile»- краще 
похмуре обличчя друга ніж злобна посмішка ворога. В німецькій мові: 
«Der freigebigen Hand fehlt es an Freunden nicht» – у щедрої людини 
багато друзів;  «Sprich gut von deinen Freunden und schweig von deinen 
Feinden» – говори добре про своїх друзів і мовчи про ворогів.  У 
німецьких прислів’ях дружба постає в образі крихкого предмета, 
наприклад: «Freundschaft ist ein Glas, das man nicht auf den heißen Herd 
setzen soll-дружба» – це склянка, яку не варто ставити в гарячу піч; не 
варто вимагати від друга забагато; – «Geflickte Freundschaft wird nie 
ganz» – залатана дружба не буде як раніше; загоїлась рана, а все рубець.  
Незважаючи на позитивну конотацію фразеологічних одиниць на 
позначення дружби є ряд одиниць із негативним оцінним компонентом 
на позначення «фальшивої» дружби. Наприклад, в німецькій мові: «Ein 
Freund ist eher verloren als gefunden» -друзів більше втрачають, ніж 
знаходять;  «Keine Mühle ohne Mehl, kein Freund ohne Fehl»-немає млина 
без борошна й друга без вади; «Altem Haus und neuem Freund ist nicht 
leicht zu trauen»- старій хаті й новому другу нелегко довіряти; «Allerwelts 
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Freund, niemands Freund; jedermanns Freund ist niemandes Freund»-хто 
всім друг, той нікому не друг.  
Цікаво, що несправжні друзі в німецькій мові порівнюються з 
мухами й зображуються як надокучливі істоти, що з’являються на 
деякий час і паразитують за рахунок інших: «Fliegen und Freunde 
kommen im Sommer»-мухи й друзі з’являються влітку. У свідомості 
німців наявність багатства і статку асоціюється з несправжньою 
дружбою і це підтверджують наступні вислови: «Ein reicher Mann kennt 
seine Freunde nicht» – багатій не знає насправді своїх друзів; «Wenn das 
Fass leer ist, so wischen die Freunde das Maul und gehen» – коли бочка 
порожня, друзі витирають рота і йдуть. Поза тим, у колективній 
свідомості носіїв англійської мови ворог у співвідношенні до 
фальшивого друга має більш позитивну конотацію: «Better an open 
enemy than a false friend»; «False friends are worse that open enemies» 
оскільки є нелицемірним і відвертим та не приховує своїх намірів. 
Отже,  фразеологічний фонд мови – це «дзеркало, у якому 
лінгвокультурна спільнота ідентифікує свою національну 
самосвідомість» [2,  с. 29]. Аналіз фразеологічних одиниць німецької та 
англійської мови на позначення концепту  freundschaft / friendship дав 
змогу виявити національно-культурну специфіку кожної з націй. В 
англійській та німецькій лінгвокультурах дружба має позитивну оцінку.  
Для досліджуваних лінгвокультур універсальними є такі ознаки, 
як ціннісність, чесність, вірність, довіра, випробування дружби бідою, 
підтримка у складних життєвих ситуаціях. Дружба постає в образі 
«крихкого предмета», який легко розбити і втратити. Незважаючи на 
позитивну конотацію прослідковується негативна оцінка, що стосується 
фальшивих дружніх відносин  ,  які інколи залежать від матеріального 
стану а й іноді  фальшиву дружбу вважають гіршою за ворожнечу. 
Концепт freundschaft / friendship надає уявлення про суть та зміст 
дружби  у житті людини будь-якої лінгвокультури. 
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Пріоритетом розвитку суспільства є успішна особистість, 
формування якої значним чином відбувається в освітньому процесі. 
Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 
економічного розвитку суспільства і держави.  
В умовах якісного оновлення суспільства перед освітою постають 
нові завдання, які вимагають удосконалення існуючої системи навчання 
та виховання. Адже, як зазначає В.Кремень: «Особливості сучасної 
культури, що формують іншу картину світосприйняття, інші світи 
(гіперреальний, інформаційний, віртуальний, символічний, знаковий 
тощо), утворюють ситуацію, в якій традиційна школа і освіта, 
сформовані в рамках іншого типу культурної комунікації, іншого типу 
культури мислення, спілкування, цінностей, перестають відповідати 
запитам суспільства» [2, 29]. 
Звичайно, сучасний стан державної системи освіти не може не 
викликати тривоги. На тлі економічного занепаду нашої держави не всі 
розуміють, що першопричиною є занепад духовності, культури. 
Духовний, особистісний розвиток повинен бути в центрі уваги 
навчально-виховного процесу, одним із її найважливіших і 
найактуальніших завдань. Щоб успішно змінювати ситуацію в освіті, 
потрібно щонайменше три фактори: фаховий аналіз теперішньої ситуації 
223 
в освіті, чітке бачення перспективних позитивних змін, та сама теорія 
змін, що сприятиме переходу від першого до другого. 
Сьогодні говорять про реформу середньої освіти, яка має бути 
орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну 
до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною 
позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися 
впродовж життя. Педагогічна на наукова діяльність дає можливість 
свідчити про непростий стан сьогоднішнього освітнього процесу, 
особливо в мистецькій сфері. Болючим залишається той факт, що в 
Україні майже всі ідеї освітніх реформ йдуть «зверху», регіональна 
освітня ініціативність «зв’язана» своїми фінансовими можливостями. 
Звичайно, важко ініціювати, творити, робити зміни в державі, влада якої 
(її діяльність чи бездіяльність) не зацікавлена у формуванні здорових, 
успішних, активних, освічених громадян.  
Це торкається всіх сфер суспільного життя загалом, і музичного 
мистецтва зокрема. Про це пишуть провідні науковці, педагоги, мистці. 
У Національній доповіді акцентовано, що «в Україні спостерігається 
недооцінка культурологічного, політичного і виховного впливу 
мистецтва, зокрема масового, що призводить до ерозії моральних засад і 
національної ідентичності суспільства. Нерідко побічною дією тут є 
поширення регресивних систем цінностей, нездорового способу життя і 
руйнівних культурних стереотипів. Найуразливішим об’єктом цих 
процесів є діти й молодь. Шоу-бізнес та розважальна індустрія являють 
собою канали найпотужнішого впливу на світовідчуття нації, 
інструменти формування фундаментальних життєвих цінностей 
молодих українців. Серед загроз з боку цієї сфери для національного 
суверенітету:  − майже вся розважальна індустрія України культивує 
неукраїнські типи культури та цінностей, включаючи мову, мистецькі 
жанри, стилі, систему метафор та імена зірок; − культурна продукція 
галузі зорієнтована на невибагливого споживача, що призводить до 
поступового опускання естетичних і моральних стандартів, а також до 
зниження конкурентоздатності національного виробника культурного 
продукту в Україні та світі; − внутрішній ринок України на 85–95 % 
контролюється закордонними виробниками культурних товарів і послуг, 
що суттєво гальмує інвестування в український шоу-бізнес, зменшує 
надходження до українського бюджету та підтримує образливі для 
українців культурні стереотипи [3, 23]. «Педагогічна драма виховання, – 
за висловом академіка С.І.Гончаренка, – стрімко перетворюється на 
загальнонаціональну трагедію». На думку П.Щербаня, в державі 
«відбувається процес деморалізації, дебілізації і денаціоналізації 
сучасної молоді, яка втрачає не тільки національне, а й людське 
обличчя» [4, 1].  
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Втрата престижу педагогічної діяльності і зниження у зв’язку з 
цим соціального статусу, економічна незабезпеченість веде до втрати 
рівня пошани сучасного вчителя. А якщо до цього додати можливості 
інформатизації соціуму та швидку зміну технологій, що особливо 
вимагають оновлення знань, нових освітніх послуг, фінансів тощо то 
емоційне вигорання та деформація педагогів тут забезпечена. 
Дослідниками одного із українських університетів було проведено 
опитування студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації. 90 % 
респондентів відзначили застарілість набутих ними знань у процесі 
професійного навчання, його не цікавість і розрив між теорією і 
практикою професійної підготовки. І лише деякі назвали особу вчителя 
(у школі або ВНЗ), яка суттєво вплинула на формування їхньої 
особистості та індивідуальності. [1, 13]. Переконана, що такі результати 
є непоодинокі. Тому, потреба у освітніх реформах, підготовці 
інноваційно активних фахівців, у цікавому навчанні, вражаючій особі 
Учителя, у тлумаченні складних соціальних перетворень, що 
задовольняється лише частково є очевидною. Орієнтуючись на 
Європейський простір, інтегруючись в розвиток новітнього освітнього 
середовища, ми в першу чергу повинні втримувати національні позиції 
вітчизняної освіти, створювати конкурентно спроможну національну 
освіту. 
Сьогодні ми стурбовані художньо-естетичною освітою, її 
реформою, загрозою деформування, а то і перспективою знищення 
початкової професійної музичної освіти, перетворення професійних 
шкіл на художню самодіяльність. Спроб прикрити початкову ланку 
естетичної освіти в нашій державі було чимало. Сьогоднішня влада теж 
плекає надію її поступового ліквідування. Під виглядом реформи, так 
званої децентралізації, відбувається завуальоване знищення початкової 
естетичної освіти. Керівництво країни вже вкотре сподівається 
зекономити бюджет за рахунок громадян. Із слів ексзаступника міністра 
культури і туризму України (2005-2010рр.), а тепер Генерального 
консула України в Пряшеві (Словаччина) Ольги Бенч, нам відомо, що 
така децентралізація закінчилась у Словаччині зменшенням кількості 
музичних шкіл із 300 до 4. 
Проблемна ситуація з кожним навчальним роком стає все більш 
проблемнішою. Не перестають дивувати ті парадокси, що маючи всі 
Богом дані можливості для достойного рівня життя, ми маємо багату 
владу, але бідний народ, багато талантів, але мало можливостей їх 
реалізації, багато очікувань і ще більше розчарувань. З такою 
перспективою, почуття гордості за національний культурний розвиток з 
людською естетичною свідомістю в майбутніх поколіннях годі буде 
відшукати. 
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО 
НАУКОВОГО ПРОСТОРУ 
Дебич М.А. 
Інститут вищої освіти НАПН України 
З відновленням незалежності вища школа України змістилася із 
замкненого ізоляту у світ відкритих контактів, конкуренції, формування 
не тільки конгломератів із споріднених закладів вищої освіти, а й 
науково-дослідних груп міжнародного складу.  
Як зазначено у Національній доповіді «З одного боку, ставши на 
шлях державного суверенітету, країна долала негативну спадщину 
минулого. З другого боку, приймаючи виклики сьогодення, українське 
суспільство прагнуло модернізуватися на інноваційній основі, аби 
набути прискорення, характерного для глобального світового поступу 
[2, с. 4].  
Глобалізація економіки та посилення важливості знань у 
суспільстві впливають на інтернаціоналізацію наукових досліджень. З 
іншого боку, інтернаціоналізація обумовлена динамічною і постійно 
змінною комбінацією політичних, економічних, соціально-культурних 
та академічних обґрунтувань. Ці обґрунтування є різними у регіонах, 
країнах, закладах та програмах.  
Нові перспективи для прогресу України пов’язані з розширенням 
Європейського Союзу на схід, формуванням Європейського простору 
вищої освіти і Європейського дослідницького простору. Підписання 
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Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та Угоди 
про участь України у 8-ій Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень 
та інновацій «Горизонт 2020» підтвердило європейський вектор 
розвитку України.  
Мета програми – розвиток економіки, побудованої на зв’язку між 
науковими дослідженнями та інноваціями, а також «перенесення 
наукових ідей з лабораторій до ринку».  
Підвищення якості освіти і науки неможливе без 
інтернаціоналізації. Міжнародна співпраця на рівні університетів, 
науково-дослідних інституцій та окремих дослідників є базовою 
вимогою для повноцінної інтеграції України у глобальний освітньо-
науковий простір, кордон якого уже давно не співпадає з кордонами 
окремих держав. 
Замість пошуку можливостей роботи закордоном, українські 
вчені та дослідники отримали доступ до потужного ресурсу, котрий 
дозволить реалізувати їхні ідеї та проекти в Україні [3]. 
Європейські програми наукових досліджень і освіти сприяють 
стратегічному підходу до інтернаціоналізації вищої освіти. Зміст 
інтернаціоналізації, її форми й інструменти реалізації зазнали помітних 
змін упродовж останніх декад. Значно зросла конкуренція за 
талановитих студентів, комерціалізація освітніх послуг та 
транскордонна освіта, з’явилися нові форми – інтернаціоналізація 
освітніх програм, процесів викладання та навчання, цифрове навчання 
[1].  
Інтернаціоналізація освітніх програм і результатів навчання – це 
підвищення міжкультурної компетентності та глобальних перспектив 
випускників закладів вищої освіти. 
Зазвичай стверджують, що «інтернаціоналізація вищої освіти 
поглибила міжнародне співробітництво на всіх рівнях», а серед її 
наслідків вказують «краще розуміння вищої освіти в глобальному 
масштабі», «зменшення непорозумінь між народами та країнами», 
«створення нових перспектив для розвитку освіти і наукових 
досліджень».  
На наш погляд, тут наслідок проголошений причиною: у 
дійсності заклади вищої освіти і керівники освітніх систем різних 
держав з прагматичних (економічних, політичних і багатьох інших) 
міркувань обирали партнерів для реальних обмінів студентами, 
викладачами, здійснення спільних науково-дослідних проектів та ін.  
На глобальному рівні ЮНЕСКО, ОЕСР, Світовий банк, 
Міжнародна асоціація університетів та інші міжнародні організації 
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здійснюють координацію процесу інтернаціоналізації вищої освіти та 
наукових досліджень, сприяють розвитку міжнародної співпраці.  
На регіональному рівні, зокрема європейському, значну роль у 
розвитку інтернаціоналізації освіти та наукових досліджень відіграють 
Європейський Союз та Болонський процес. 
Уведення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, 
системи накопичення та трансферу кредитів, легко доступних 
кваліфікацій сприяє підвищенню інтересу європейських та інших 
громадян до вищої освіти.  
Інтернаціоналізацію вищої освіти і наукових досліджень 
вважають у наш час пріоритетом у переважній більшості держав світу, 
розробляють нові моделі та підходи у країнах та закладах, щоб 
позиціонувати себе за межами своїх кордонів.  
У той же час глобальний/регіональний/національний рівень 
політики визнається основним фактором зовнішнього впливу на 
інституційну політику інтернаціоналізації.  
Як зазначено у «Національній доповіді про стан і перспективи 
розвитку освіти в Україні» початок третього тисячоліття 
характеризується глобалізацією суспільного розвитку, зближенням 
націй, народів, держав, переходом людства від індустріальних до 
науково-інформаційних технологій, високих економіко-технологічних 
укладів, які значною мірою базуються на освітньо-інтелектуальному 
потенціалі населення [2]. 
Інтернаціоналізація вищої освіти може бути потужним 
інструментом для підвищення якості викладання, навчання і наукових 
досліджень; способом зосередитися на реформі навчальних планів і 
програм для того, щоб домогтися справжніх інновацій. Це не 
відокремлені політичні кроки, вони мають бути невід’ємною частиною 
загального процесу інституційних змін.  
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ АСОЦІАЦІЙ У ІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
Заболотна О.А. 
Уманський державний педагогічний  
університет  імені Павла Тичини 
В добу глобалізації відбувається зближення освітніх систем і не 
остання роль у цьому процесі належить міжнародним асоціаціям, які 
спрямовують свої зусилля на підвищення якості освітніх досліджень. 
Починаючись з місцевих ініціатив, які зростають до місцевих, 
регіональних і національних об’єднань, вони перетворюються на 
наднаціональні структури, які, в свою чергу, здійснюють уплив на 
освітні дослідження на освітні дослідження в окремих країнах. 
Розглянемо такий процес, що базується як на горизонтальній, так і 
вертикальній двосторонній взаємодії.  
Одним із таких об’єднань є Світова організація дослідників освіти 
(The World Education Research Association (WERA)), яка є асоціацією, що 
об’єднує  національні, регіональні і міжнародні асоціації, націлені на 
розвиток освітніх досліджень як наукової і академічної сфери. 
Асоціацію було створено у квітні 2009 року в Сан-Дієго, Каліфорнія для 
проведення діяльності, яка є глобальною за своїм характером, а отже, 
виходить за межі того, що може зробити окрема асоціація в своїй країні, 
регіоні чи сфері спеціалізації. Асоціації-члени, яких є 22, працюють на 
те, щоб розвивати інтерес до освітніх досліджень, підтримувати теорію і 
практику проведення освітніх досліджень, поширювати інформацію про 
проведення досліджень і застосування результатів у світовій освітній 
практиці [2].  
Серед асоціацій-засновників є Європейська асоціація дослідників 
освіти, яку було засновано у 1994 р. з метою здійснення обміну ідеями 
між європейськими дослідниками, підтримки співпраці в освітніх 
дослідженнях, підвищення їхньої якості і надання незалежного 
консультування як структурам, що визначають освітню політику в 
Європі, так і практикам в галузі освіти [1]. Європейська асоціація 
дослідників освіти є асоціацією асоціацій, тобто, на відміну від Світової 
асоціації дослідників освіти, вона не пропонує індивідуального 
членства. Кожна національна, регіональна чи супрарегіональна 
організація, залучена до загальних освітніх досліджень може стати 
членом за умови, якщо вона територіально розміщена на європейському 
континенті.   Йдеться про асоціації, члени яких займаються широким 
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полем освітніх досліджень використовуючи різноманітні дослідницькі 
інструменти. Члени таких асоціацій мають низку переваг: вони 
сплачують менший організаційний внесок за участь у щорічній 
конференції ECER (European Conference on Educational Research) а також 
отримують безкоштовний доступ до щоквартального Європейського 
журналу освітніх досліджень (European Educational Research Journal). 
З вересня 2015 року Дрогобицькому державному педагогічному 
університету було надало статус асоційованого члена EERA до 
заснування національної асоціації, а в грудні 2015 р. на базі ДДПУ було 
засновано Українську асоціацію дослідників освіти (УАДО), яка 
продовжила перебування у статусі асоційованого члена до Європейської 
асоціації дослідників освіти. Головними цінностями УАДО є: 
демократичне управління, етика наукових досліджень, рецензування, 
педагогіка, що ґрунтується на доказах, співпраця, міждисциплінарність. 
Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку наукової 
компетентності дослідників у галузі освіти, підвищення якості освітніх 
досліджень для впливу на освіту та суспільство, здійснення та захист 
прав і свобод, задоволення професійних, наукових, соціальних, 
культурних та інших інтересів членів Асоціації [3].  
З часу заснування УАДО об’єднала більше 130 членів, 
організувала літню школу для молодих дослідників «Освітні 
дослідження: комунікація, написання грантів, методологія і публікації», 
організувала конференцію “Емпіричні дослідження для освітніх реформ 
в Україні”, організувала 5 вебінарів, опублікувала 6 інформаційних 
листів. Вона отримала грант на виконання проекту “Підтримка реформ 
вищої освіти України”,  а також  розпочала Всеукраїнське 
моніторингове опитування директорів та вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів щодо викладання та навчання з використанням 
анкети міжнародного порівняльного дослідження TALIS (Teaching and 
Learning International Survey – Міжнародне опитування викладання та 
навчання). 18 березня 2017 року на засіданні Ради Європейської 
асоціації дослідників освіти, що проходило в Університеті Гумбольдта 
(Берлін, Німеччина), слухалося питання України. Керівники 
національних асоціацій 30 країн одноголосно прийняли рішення про 
надання Українській асоціації дослідників освіти статусу повного члена 
EERA. Рішення було прийняте на основі публічного представлення 
членам EERA діяльності української асоціації її керівниками Світланою 
Щудло та Оксаною Заболотною, а також рецензування представниками 
EERA попередньо поданих документів, в яких відображено структуру 
УАДО, напрями діяльності, проведені заходи, статут, сайт, членство, 
перспективи розвитку тощо. Голова Словенської асоціації Павел Згага, 
230 
який був одним з рецензентів представлених УАДО документів , 
підсумував свій виступ словами 'Absolutely Yes!" [4]. 
Як наслідок, створено ще один шлях до ознайомлення 
українських дослідників освіти зі світовою практикою і надано їм 
можливість відчути свою приналежність до світової наукової спільноти.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У 
ГРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
Постригач Н.О. 
Інститут педагогічної освіти і освіти  
дорослих НАПН України 
У Греції впродовж ХХ століття, і на відміну від того, що сталося в 
інших країнах Європи (особливо в центральних і північно-західних), 
освіта дорослих не була установою, вписаною в колективну культуру і 
соціальну практику громадян. До 1980 року діяльність у сфері освіти 
дорослих перебувала в «зародковому» стані, що було пов'язано в 
основному з неписьменністю та розширенням освіти [4], в той час як 
будь-якого громадського обговорення та наукового дослідження 
процесу освіти за межами формальної шкільної системи просто не 
існувало. Навіть на початку ХХ століття (2002 р.) частка грецьких 
громадян, які відвідували програми неформальної освіти дорослих, 
становила трохи більше 1,2 % населення продуктивного віку (тобто 25-
64 років) протягом місячного терміну дослідження, в той час як середній 
показник по ЄС у тій же віковій групі становив 8,5% [2, с. 25].  
Протягом десяти років (2000-2010 рр.) під впливом ініціатив ЄС 
освіта дорослих в Греції швидко розвивалася. Важливим елементом 
цього розвитку було введення в 2000 р. «Шкіл Другого шансу» (Second 
Chance Schooling), які були створені з метою боротьби з неграмотністю 
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та соціальною ізоляцією, заохочення дорослих до інтеграції на ринку 
праці та надання їм можливості продовжити навчання в формальній 
системі освіти. З цією метою з сектору основної освіти (mainstream 
education) до персоналу цих нових Шкіл другого шансу були відряджені 
вчителі, які пройшли спеціальну підготовку до роботи з дорослими 
учнями.  
Вплив політичних чинників на отримання доступу до 
фінансування ЄС і прийняття визначень ЄС про соціальні та освітні 
потреби країни призвів до недостатнього аналізу впливу історичного й 
культурного контексту грецької освіти дорослих, регіональних 
політичних потрясінь, імміграції та швидкого погіршення економічної 
ситуації. Тому на національному рівні ця політика була недостатньо 
ефективною в задоволенні потреб грецької освіти дорослих. Крім того, 
була прийнята єдина загальна політика Навчання у Школах Другого 
шансу по всій Греції. Є дані про те, що політика Шкіл Другого шансу 
була добре сприйнята і сприяла залученню нових студентів в галузь 
освіти дорослих. справляла позитивний вплив на такі соціальні та 
культурні проблеми, як неписьменність, безробіття і відсутність 
соціальної згуртованості.  
Відсутність інфраструктури підтримки політики і партійно-
політична турбулентність, прийняття політики ЄС щодо навчання 
протягом усього життя без адаптації до специфіки грецького контексту 
призвели до безладного розвитку та зміни напрямку і уваги, які 
залишили вчителів збентеженими і в багатьох випадках 
деморалізованими [1, c. 3–4]. 
У 2001 р. населення Греції становило 10,934,097 постійних 
мешканців, з них 5,413,426 – чоловіки і 5,520,671 – жінки. Демографічна 
тенденція демонструє негативну динаміку і за прогнозами 
демографічний склад країни буде сильно відрізнятися в найближчі 
десятиліття через несприятливі демографічні тиски, які включають в 
себе зниження кількості народжень, приплив мігрантів й розширення 
процесу старіння населення. Більш конкретно, в 2020 році у віковій 
групі від 0-14 років оцінюється скорочення на 14,9 %, а вікова група 
старше 65 років становитиме 21 % від загальної чисельності населення.  
Збільшення рівня зайнятості в Греції в 2007 році склало 1,2 %. 
Зниження рівня безробіття на 3 % з 2000 по 2007 рік було в основному 
результатом зменшення кількості безробітної молоді (15-29 р.), 
довгостроково безробітних та осіб, які реєструються як безробітні 
вперше. Проте, в 2007 році рівень безробіття серед людей у віці до 25 
років, як і раніше, був значно вищим (на 22,9 %), ніж загальний рівень 
безробіття (8,3 %). Існувала також різниця між чоловіками і жінками 
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щодо рівня безробіття серед жінок, що є вищим (12,8 %), ніж серед 
чоловіків (5,2 %). За даними ОЕСР (2010 р.) молодь була серед числа 
найбільш уразливих груп населення на грецькому ринку праці, 
незважаючи на недавні поліпшення. Рівень безробіття молоді (віком 15-
24 років) склав 25,3 % в третьому кварталі 2009 року, що значно 
перевищувало середній показник по ОЕСР; очікувалося подальше 
зростання в 2010 році. Також існує розрив у країнах ОЕСР щодо доступу 
до зайнятості, тривалості періоду безробіття й тривалості переходу від 
школи до роботи й оплати праці. Загальна бідність в Греції становить 13 
%, або на 2 процентних пункти вище, ніж у середньому по країнах ОЕСР 
і займає друге місце в ЄС.  
Отже, безробіття є ключовим фактором бідності і 25 % 
безробітних домогосподарств в Греції є бідними. Незважаючи на те, що 
це значний показник, він є значно нижчим за середню величину по 
ОЕСР, тому бідність зайнятого населення є ще більш важливим 
викликом для Греції. До груп з найвищим ризиком бідності відносяться 
працівники з тимчасовими контрактами і неповною зайнятістю. За 
даними Євростату (грудень 2009 р.), рівень безробіття зріс до 10,2 % по 
відношенню до середнього показника ЄС 9,4 % за той же місяць, в той 
час як рівень зайнятості в 2008 році збільшився до 61,9 % в порівнянні з 
середнім значенням по ЄС – 65,9 %. 
ВВП на душу населення в стандартах купівельної спроможності 
(СКС) в Греції зріс з 84,5 % у 1997 році до 94,3 % - у 2008 (майже на 10 
% за десять років). Крім того, оцінка ВВП в СКС на працевлаштовану 
людину, відносно до ЄС-27, за даними Євростату становить 102,9 %. 
Проте, в порівнянні з ЄС-25, Греція відстає від відсотка ВВП державних 
витрат на освіту та професійну підготовку. В ЄС-25, середній рівень 
витрат на освіту і професійну підготовку становить 5,2 %, в той час як у 
Греції ця цифра становить лише 3,9 %. За даними Євростату (2011 р.) 
дефіцит державного бюджету в Греції, який сягнув 17,8 % від ВВП в 
2009 році (Q01), у 2010 році (Q03) знизився до 9,4 %. Однак, державний 
борг Греції є найвищим серед членів ЄС на 126,8 % ВВП. Фінансове 
становище ще більш ускладнюється двома довгостроковими 
тенденціями – запрограмованим скороченням структурних фондів ЄС з 
2013 року і ціновим тиском внаслідок швидкого старіння населення. 
Результати стримуються також повільними структурними реформами, а 
заробітна платня та інфляція цін залишаються постійно вищими за 
середній показник зони євро. 
Висновки. З’ясовано, що галузь освіти дорослих у Греції 
рухається у напрямі до такого середовища, в якому педагоги дорослих 
можуть сподіватися на визнання з боку суспільства, належну підтримку 
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з боку держави та діяльність з повністю підготовленим людським 
ресурсом у напрямі емансипації громадян, гармонізації їхнього життя з 
мінливою економічною й соціальною реальністю. Звідси очевидно, що 
еволюція галузі освіти дорослих в Греції є повільною, спіралеподібною 
й відбувається в основному зусиллями незалежних організацій, 
приватних осіб та основних груп, яким вдається працювати творчо у 
несприятливих умовах. Ця початкова тенденція до самоорганізації є 
ознакою того, що вона є частиною більш широкого явища грецького 
суспільства, яке повільно, але неухильно зростає.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ  
ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ  ШВЕЙЦАРІЇ  
ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
Семенов М.А. 
Державний заклад „Луганський національний 
 університет імені Тараса Шевченка” 
Для того щоб інтеграція українського освітнього простору до 
європейських інституцій була успішною та ефективною, шлях в Європу 
повинен бути усвідомленим, а учасники цього процесу повинні мати 
європейську візію та бачити власне майбутнє. Також необхідно не 
тільки знати, але й усвідомлювати те, як організована вища освіти в 
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Європі, її різноманітність і водночас розуміти загальну відданість 
учасників освітнього процесу визнаним європейським цінностям. На 
жаль, більшість проблем з реформування вищої освіти в Україні за 
європейськими стандартами пов’язана з поверхневими підходами або 
іноді й відсутністю знань про європейський освітній простір. Інша 
причина невдалих реформ – намагання змінити зовнішні форми, не 
змінюючи основу – систему цінностей, спроба впровадження нових 
освітніх технології без змін у системі управління, без процесів 
демократизації та автономії. Тому іноді бачимо намагання лише 
імітувати процеси, підвищувати рейтинги без прийняття та 
імплементації ідей академічної свободи, доброчесності, мобільності 
тощо. 
Мета цієї розвідки – описати системи організації дистанційного 
навчання в університетах Швейцарії та Великобританії, проаналізувати 
системи забезпечення якості такого навчання та визначити причино-
наслідкові зв’язки в цих системах. На основі цього зробити спробу 
описати шляхи для впровадження цього досвіду в українські реалії.  
У якості бази для порівняння були обрані університети, досвід 
яких вивчався під час ознайомчого візиту делегацій ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка в Швейцарію” 
(2015 р.) та у Великобританію (2016 р.). Другий візит був організований 
у рамках Програми з розвитку лідерського потенціалу університетів 
України за підтримки Британської Ради, Фундації лідерства для вищої 
освіти (Сполучене Королівство) та Інституту вищої освіти НАПН 
України. Дослідженням були охоплені такі університети, у Швейцарії: 
Федеральна вища технічна школа Цюріха (ETH), Бернський університет 
(UB), Швейцарський дистанційний університет прикладних наук у 
м. Бріґ (FFHS), Школа менеджменту та права Цюріхського університету 
прикладних наук у м. Вінтертур (ZHAW), Університет італійської 
Швейцарії у м. Луґано (USI); у Великобританії: Відкритий університет 
та Кембриджський університет.  
Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти пропонує 
рамкові стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості [1]. Загальна 
система забезпечення якості у вигляді стандартів українського 
університету представлена в дослідженні [2]. Окремо питання вивчення 
та впровадження досвіду адаптивного дистанційного навчання в 
Швейцарії розглянуто в роботі [3].  
Звичайно в межах одного дослідження неможливо охопити всі 
особливості організації дистанційного навчання, тому що одна з 
особливостей організації вищої освіти в Європі – це її різноманітність. 
Зокрема в Швейцарії, де існують як університети, що фінансуються з 
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бюджетів кантонів, так і університети федерального значення та 
фінансування. Окрім чотирьох офіційних мов викладання в Швейцарії 
широко використовується англійська мова. Організація навчання в 
італійській частині дещо відрізняється від німецької частина, яка, у свою 
чергу, відрізняється від французьких кантонів. Так само елітне навчання 
в англійському Кембриджі відрізняється від навчання у Відкритому 
університеті, де воно більш масове.  
Перша причина зазначеної відмінності в системах організації 
дистанційного навчання – ментальність. У Швейцарії й Великобританії є 
спільні риси: це звичка домовлятися, академічна свобода викладання. 
Але цінність свободи для Великобританії більш виражена, ніж для 
Швейцарії, де є міністерство освіти, а у Сполученому Королівстві воно 
відсутнє. Навіть в середині країн ментальність впливає на особливості 
організації системи вищої освіти, зокрема дистанційного навчання. 
Щодо мети та меж застосування дистанційного навчання, у 
Швейцарії спочатку переважала ідея використання дистанційного 
навчання як технології, яка сприяє якості звичайного навчання, а потім 
сформувалися уявлення про можливість використання дистанційного 
навчання для окремих освітніх програм, зокрема для магістратури, 
навчання дорослих. Для існуючих освітніх програм та більшості 
навчальних закладів, які пропонують дистанційне навчання, характерне 
широке використання змішаних форм навчання (blended learning), при 
яких 80% часу – це дистанційне навчання, а 20% часу проходить у 
звичайному режимі – в аудиторіях. У Великобританії Відкритий 
університет здійснив освітню революцію, ціль якої – зробити вищу 
освіту доступною для тих, хто раніше не мав такої можливості. Тому 
була реалізована мета – навчання за дистанційною формою, починаючи 
з перших курсів навчання. Для інших університетів Великобританії 
ситуація схожа з університетами Швейцарії. 
Якщо у Швейцарії використовують стандарти організації 
дистанційного навчання, зокрема існують норми навантаження 
викладача для розробки та підтримки дистанційного навчання, типовий 
штатний розклад для служб технічного забезпечення, методичного та 
іншого супроводу, то для Великобританії характерна більша  гнучкість у 
цьому питанні. Наприклад, для Відкритого університету приблизне 
кадрове співвідношення для організації дистанційного та забезпечення 
його якості є таким: один штатний викладач на 250 студентів, один 
позаштатний співробітник (тьютор, який підтримує один курс протягом 
трьох місяців, таким же є термін дії його контракту) на 25 студентів.  
Взагалі академічна свобода – одна з головних цінностей для 
університетів Великобританії. У Відкритому університеті, наприклад, 
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визначено такі цінності: відкритість до людей; відкритість до місць; 
відкритість до методів; відкритість до ідей. 
Відкритість до людей передбачає доступність та врахування 
інтересів учасників освітнього процесу. Відкритість до міць означає, що 
зручне місце навчання обирає студент. Відкритість до методів 
передбачає створення особливого освітнього середовища. Відкритість 
до ідей є відкритістю до змін, нового та інновацій. У якості цінностей та 
принципів, Кембриджський університет визнає такі: віра в людей, віра в 
те, що гарні речі виникають, коли люди починають говорити один з 
одним; академічна свобода; університет налагоджено таким чином, щоб 
усе підтримувало дослідження й академічну діяльність; лідерство через 
служіння; можливість надихати інших, створювати нові ідеї та нові 
команди; відкрите інтелектуальне середовище (суспільство, команда); 
скромність [4]. 
Для Швейцарії якість виступає як окрема цінність, не тільки в 
освіті. Швейцарська якість – це гарантія якості у будь-якій галузі: 
стандарти життя, товари, медицина, освіта та інше. Академічна свобода 
закріплена статтею 20 Конституції Швейцарії, яка забороняє будь-яке 
втручання в освітню та наукову діяльність. Зокрема, ETH свідомо 
спрямовує власну діяльність на потреби людей, природи і суспільства. 
Інша цінність багатьох швейцарських університетів – збереження 
полікультурних традицій, використання їх на благо майбутнього 
суспільства. Ще одна цінність – це вміння домовлятися та чітко 
виконувати досягнуті рішення після цих домовленостей.  
Ресурсне забезпечення дистанційного навчання є на високому 
рівні як для Великобританії, так і для Швейцарії. Технічне забезпечення 
передбачає інтегровані програмно-технічні засоби, так у Швейцарії 
студент отримує один логін для усіх технічних сервісів, який 
зберігається за ним, навіть при переведенні в інший університет. 
Електронні ресурси дистанційного навчання інтегровано в систему 
електронного університету. Значна увага приділяється підтримці та 
службі підтримки як викладачів так і студентів, підготовці студентів та 
викладачів до використання технологій дистанційного навчання. 
Широко використовується навчальне відео (мотиваційні, тривалість не 
більше 6 хвилин), активні методи, комп’ютерне тестування, вебінари, 
feed-back. 
Отже, можна зробити деякі висновки: впроваджуючи європейські 
принципи  в систему вищої освіти України, необхідно спиратися на 
українську ментальність; якісні зміни в системі організації 
дистанційного навчання можливі лише після зміни свідомості в 
учасників процесу, визначення власних цінностей на основі 
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європейських підходів; для створення системи забезпечення якості 
дистанційного навчання в Україні необхідно визначити мету та межі 
застосування дистанційного навчання, сформувати необхідні ресурси та 
впровадити кращий європейський досвід, інтегруючи його в існуючу 
систему вищої освіти.  
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Овчаренко А., Попов Д., Ткачов Р. 
Науковий керівник: Модестова Т.В. 
Східноукраїнський національний університет 
 імені Володимира Даля 
Актуальність. Інтеграція вітчизняної вищої освіти до світового 
наукового простору є нагальним завданням, що передбачено актуальною 
законодавчо-нормативною базою [1], [2]. Зокрема, особлива увагу 
приділяється розвитку наукового потенціалу студентської молоді. 
Залучення студентів до здійснення наукового пошуку та відповідна 
організація навчально-виховного процесу є викликом як для 
викладацького складу ВНЗ, так і для молодих дослідників. 
Тож, метою представленої доповіді є окреслення особливостей 
організації та змісту студентських досліджень в контексті нагальною 
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потреби актуалізації вітчизняної науки в світовому академічному 
просторі. 
Зокрема, за результатами спостережень і відповідного аналізу 
підтримки розвитку наукового потенціалу студентської молоді СНУ ім. 
В. Даля ми дійшли висновку про те, що проведення студентських 
наукових конференцій на регулярній основі є доцільною та 
доступною формою стимулювання інтересу молоді до наукової 
діяльності, та сприяння розвитку особистісного потенціалу. 
Наприклад, 20 квітня в СНУ ім. В. Даля наша проектна команда 
прийняла участь в щорічній науково-практичній конференції, 
присвяченій науковим інтересам студентів нелінгвістичних 
спеціальностей. Важливою умовою заходу було використання виключно 
англійської мови під час презентації результатів досліджень. Увазі 
аудиторії було представлено англомовні звіти пілотних досліджень в 
контексті особистих наукових інтересів молодих дослідників. 
Підбиваючи підсумки проведеної роботи, учасники відзначили 
важливість продовження вивчення англійської мови та розвитку 
власного наукового потенціалу в контексті планування майбутньої 
кар’єри. А також, підтвердили готовність прийняти участь в конференції 
наступного року [3].  
Аналізуючи отриманий досвід прийняття участі в дослідженні 
вітчизняного ринку праці в контексті пошуку можливостей для 
успішного працевлаштування майбутніх інженерів галузевого 
машинобудування під керівництвом Модестової Тетяни Василівни, 
доцента кафедри іноземних мов та професійної комунікації СНУ ім. В. 
Даля, ми можемо стверджувати, що проектний підхід є ефективним 
інструментом організації наукової діяльності студентів та 
згуртування колективу. 
Зокрема, етап підготовки передбачав створення ініціативної 
групи, обговорення та узгодження актуальної тематики, що відповідає 
запиту всіх членів команди, розробка плану проведення дослідження. 
Відповідні кроки передбачали налагодження постійного зв’язку в 
колективі та розподілення командних обов’язків. 
Тематика дослідження має сприяти вдосконаленню 
навчального процесу та сприяти вирішенню нагальних питань 
студентів. Для дослідників-початківців вибір та формулювання 
проблеми, що потребує дослідження, є достатньо складним завданням. 
Особливо важливим є визначення аспекту, який спрямовано відповідає 
на запит конкретної особистості в чітко окресленому контексті. Наша 
проектна група, як представники технічного напрямку, спочатку, 
передбачено зосередитися на професійно-спрямованому контенті. Але, в 
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результаті плідної дискусії виявилося, що проблема успішного 
застосування отриманих навичок та знань є надзвичайно актульною. 
Тож, метою нашого дослідження стало визначення перспектив 
працевлаштування майбутніх інженерів галузевого машинобудування в 
контексті вивчення вітчизняного ринку праці. 
Ми вважаємо, що для підготовки фахівців, здатних до 
інноваційної професійної діяльності, до наукової роботи потрібно 
залучати студентів початкових курсів. Зокрема, для більшої частини 
нашої проектної групи як для студентів другого року навчання участь в 
освітньому дослідженні стала першим досвідом наукової діяльності. 
Вважаємо безперечно корисними отримані знання щодо структури 
дослідження, планування відповідних дій, формулювання актуальності, 
постановки мети та представлення висновків. Також, цінним для нас 
став досвід презентації результатів перед широким загалом англійською 
мовою.  
В ході пілотного дослідження нами було вивчено популярні 
вітчизняні сайти з працевлаштування: work.ua, rabota.ua, trud.ua, 
job.ukr.net тощо. Проведений моніторинг вакансій показав, що фахівці за 
напрямом підготовки «Галузеве машинобудування» є достатньо 
затребуваними на вітчизняному ринку праці. Аналіз конкретних запитів 
дозволив прийти до висновку, що важливим аспектом, що зумовлює 
вимоги, умови та рівень оплати, є досвід та спеціалізація конкретної 
галузі – металургійної, агропромислової, деревообробної тощо.  
Серед роботодавців, які пропонують реальну роботу найбільш 
перспективними, з нашої точки зору, є великі та середні приватні 
компанії. Наприклад, ТОВ «Українські інженерні рішення», 
«СТАНКІН», заводи «HARVEST», «МІКРОН», «ПРОМСТАНОК» тощо. 
Зокрема, відповідно до потреб ринку та спеціалізації певної галузі 
актуальними є вакансії інженера-конструктора, інженера-випробувача, 
інженера автоматизації та контролю технологічними процесами, 
інженера-дослідника, інженера – машинобудувальника, інженера – 
механіка, інженера обладнання тощо.  
Ми пересвідчилися, що професійна підготовка має носити 
комплексний характер. Зокрема, поряд з «твердими» навичками (знання 
певного програмного забезпечення, практичний досвід роботи, успішне 
опанування фахових дисциплін) роботодавці очікують від фахівця 
володіння «м’якими» вміннями такими як вміння працювати в команді, 
навички ефективного міжособистісного спілкування та вирішення 
конфліктів, навичок підтримки самоосвіти та саморозвитку тощо. 
Також, роботодавці очікують від працівника доброго стану здоров’я та 
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рівня знання іноземної мови, достатнього для виконання професійних 
обов’язків. 
Вивчаючи умови праці та рівень оплати, ми прийшли до 
висновку, що вони є конкурентоздатними на вітчизняному ринку праці. 
Зокрема, фахівцю галузевого машинобудування пропонується 
стандартний 5-ти денний робочий день на умовах офіційного 
працевлаштування та забезпечення соціальним пакетом. На період 
роботи надається житло та оплачується навчання за рахунок компанії.  
Рівень заробітної платні коливається від 8 000 (готові взяти студента) до 
27 000 (головний інженер виробництва) в залежності від вище 
зазначених аспектів. Таким чином, аналізуючи отриманий досвід в 
контексті розвитку особистого наукового потенціалу ми дійшли 
висновку про те, що дослідницька діяльність студентів забезпечує 
глибоке усвідомлення змісту професійної підготовки та 
формуванню сталої мотивації до навчання. 
Висновки. В результаті проведеного дослідження визначено, що: 
- студентські наукові конференції є доцільною формою 
організації діяльності у ВНЗ, що стимулює інтерес молоді до науки та 
сприяє розвитку особистісного потенціалу, а проектний підхід є 
ефективним інструментом організації наукової діяльності студентів та 
згуртування колективу; 
- тематика дослідження має сприяти вдосконаленню 
навчального процесу та сприяти вирішенню нагальних питань студентів; 
- для підготовки фахівців, здатних до інноваційної професійної 
діяльності, до наукової роботи потрібно залучати студентів початкових 
курсів; 
- грамотно організована дослідницька діяльність студентів 
забезпечує глибоке усвідомлення змісту професійної підготовки та 
формуванню сталої мотивації до навчання. 
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1. Закон України «Про вищу освіту». Документ 1556-18, чинний, редакція від 
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ПОРІВНЯЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ОСВІТНІХ ІНДИКАТОРІВ У КОНЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ НАУКОВИЙ ПРОСТІР 
Титаренко Н.В. 
Державна наукова установа 
«Інститут освітньої аналітики» 
Поступ України до світового простору зумовлює покращення 
показників соціально-економічного розвитку регіонів зокрема, і держави 
загалом. Загальна середня освіта є одним з компонентів, що сприяє 
успішній реалізації особистості в суспільстві. Реформування загальної 
середньої освіти виокремило пріоритети її розвитку в трьох напрямах: 
- аналіз організації освітньої діяльності в закладах загальної 
середньої освіти відповідно до вимог та запитів суспільства, держави, 
споживачів освітніх послуг тощо; 
- ефективне використання всіх видів ресурсів, виділених на 
освіту: фінансові, матеріальні і людські; 
- створення мотивації педагогічних працівників до підвищення 
власних компетентностей для якіснішого надання освітніх послуг. 
Для своєчасної фіксації стану реформування освіти і прийняття 
ефективних управлінських рішень необхідний комплексний 
статистичний аналіз функціонування освітньої галузі. У зв’язку з цим 
виникла потреба створення переліку ґалузевих статистичних показників, 
що надаватиме можливість оцінювати стан освіти країни і регіонів, як на 
рівні держави, так і у відповідності до міжнародних порівняльних 
показників. 
Освіта, усталена форма організації життя і діяльності людей, 
включає такі елементи як: 
- учасники ринку освітніх послуг – учні, батьки чи особи, які їх 
заміняють, роботодавці (користувачі); освітні установи, їх педагогічні і 
непедагогічні працівники (виробники); 
- ресурси – матеріально-технічні, фінансові, рівень 
викладацького складу; 
- освітні процеси, що визначають результати освітньої 
діяльності й ефективність роботи системи загальної середньої освіти. 
Елементи системи освіти визначили структуру і наповнюваність 
переліку національних освітніх індикаторів, за основу яких членами 
робочої групи [1] узято систему міжнародних індикаторів Організації 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вибір за орієнтир 
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міжнародних індикаторів зумовлений тим, що їх система є логічно 
завершеною й концептуально обґрунтованою, у той же час вона 
постійно розвивається та удосконалюється і узгоджена з національними 
індикаторами багатьох країн Європи та США. 
При розробленні переліку національних освітніх індикаторів ми 
керувалися низкою принципів побудови системи міжнародних 
індикаторів ОЕСР: 
- базування на наявній статистичній інформації та можливість 
для розширення інформаційної бази; 
- охоплення часткових й узагальнюючих показників; 
- відображення рівня виконання поставлених цілей і 
характеристика визначених засобів досягнення поставленої мети; 
- визначення впливу основних факторів (зовнішніх і 
внутрішніх) на показники стану національної освіти; 
- відповідність світовим освітнім індикаторам, дотичним до 
європейських. 
Для обчислення індикаторів ми використовували статистичні 
показники, які збирає у вигляді форм ґалузевої статистичних звітності й 
узагальнює Інститут освітньої аналітики. Такими формами статистичної 
звітності, які подають загальноосвітні навчальні заклади є: ЗНЗ-1 (звіт 
денних загальноосвітніх навчальних закладів), ЗНЗ-2 (звіт вечірньої 
(змінної) школи), 83-РВК (звіт про чисельність і склад педагогічних 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів), ЗСО-1 (звіт про 
продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти 
випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів). 
Видатки на освіту в загальноосвітніх навчальних закладах відображені у 
формах № 2д, № 2м, форма № 4-1д, № 4-1м, № 4-2д, № 4-2м, № 4-3д, № 
4-3м, № 4-4д, № 4-5д, № 6, № 7д, № 7м, які також заповнюють навчальні 
заклади загальної середньої освіти. 
З метою отримання об’єктивної інформації про стан освітньої 
системи, перелік національних освітніх індикаторів охоплює всі 
напрями освітньої діяльності з конкретизацією кожної її складової у 
вигляді індикаторів і показників. 
Перелік національних освітніх індикаторів ефективності та якості 
загальної середньої освіти, запропонований нами, дозволить виміряти 
поточний стан освіти і надати державним органам освіти інформацію 
про: 
- людські й фінансові ресурси, вкладені в освіту; 
- функціонування і розвиток системи освіти і навчання; 
- віддачу від інвестицій в освіту. 
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Розроблений перелік національних освітніх індикаторів 
згрупований тематично. Кожен з тематичних блоків супроводжується 
інформацією про контекст, який у сукупності складається з показників. 
Для кожного показника наводиться методологія його обрахунку. 
Розроблений перелік національних освітніх індикаторів [2] 
охоплює різнобічні аспекти навчально-виховного процесу, що 
сприятиме повноцінному аналізу стану системи загальної середньої 
освіти України на різних рівнях агрегації. А це, в свою чергу, дозволить 
зацікавленим особам порівнювати систему освіти України на рівні 
кожної області, району, ОТГ, а також з іншими державами світу, які 
використовують аналогічні освітні індикатори. 
Підходи до формування переліку національних освітніх 
індикаторів можуть бути використані під час розробки освітніх 
індикаторів для інших ступенів освіти. 
Л і т е р а т у р а  
1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2016 р. № 147 «Про 
створення робочої групи з розроблення національних освітніх індикаторів 
ефективності та якості загальної середньої освіти». 
2. Наказ міністерства освіти і науки України від 19.09.2016 р. № 1116 «Про 
затвердження і введення в дію переліку національних освітніх індикаторів 
ефективності та якості загальної середньої освіти та методології їх 
обрахунку». 
МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯЛЬНІ ОСВІТНІ  
ДОСЛІДЖЕННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ 
Щудло С.А. 
Дрогобицький державний педагогічний 
 університет імені Івана Франка 
Досвід участі України в міжнародних порівняльних 
моніторингових дослідженнях сфери освіти не є значним. Обмеженість 
такого досвіду перешкоджає здійсненню обґрунтованого порівняльного 
аналізу освітніх процесів в Україні у контексті міжнародних змін. Також 
мізерною є чисельність наукових публікацій, присвячених порівнянню 
стану й динаміки освітніх процесів в Україні з аналогічними процесами 
в  інших країнах, які б ґрунтувалися на результатах міжнародних 
порівняльних досліджень. Вказані аргументи є свідченням значної 
ізольованості вітчизняного наукового простору від європейського 
244 
контексту. Це часто спричиняє поширення упередженої, стереотипної, 
недостовірної інформації про якість української освіти. Як результат, 
прогресивні зарубіжні наукові ідеї, новітні наукові та педагогічні 
досягнення зі значним запізненням доходять до України, а то й цілком 
залишаються невідомими, що актуалізує підняту нами проблему.  
Для країн, які дбають про якість своєї освіти, участь у 
міжнародних порівняльних освітніх вимірюваннях є серед пріоритетів 
освітньої політики. Дослідницьке поле для України в аналізованому 
контексті розкривається шляхом включення до проектів, найбільш 
відомими та авторитетними серед яких є TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study), дослідження якості природничо-
математичної освіти (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 рр.); PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study), дослідження якості 
читання та розуміння тексту (2001, 2006, 2011, 2017 рр.); PISA (Program 
for International Student Assessment), міжнародна програма з оцінювання 
навчальних досягень учнів (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 рр.).  
Зазначимо, що Україна вже двічі брала участь у дослідженні 
TIMSS у 2007-му (серед учнів 4-х та 8-х класів) та 2011-му (серед учнів 
8-х класів) рр. На жаль, порівняльного аналізу та широкої дискусії за 
результатами проведеного в Україні дослідження не відбулося. 
Відсутність України серед учасників чергових хвиль даного 
міжнародного проекту обмежила розуміння динаміки одержаних в 
Україні результатів 2007 та 2011 рр. 
2018 року Україна вперше візьме участь у Програмі 
міжнародного оцінювання учнів PISA, що проводиться під егідою 
Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). У даний 
час ведеться підготовча робота до проведення дослідження PISA, яке 
має на меті здійснити оцінювання навчальних досягнень учнів 15-
річного віку у читанні, математиці та природничих науках. 
Відповідальним за підготовку та проведення дослідження є Український 
центр оцінювання якості освіти. 
Особливе місце з-поміж міжнародних освітніх дослідницьких 
проектів посідає опитування TALIS (Teaching and Learning International 
Survey) – міжнародне дослідження викладання і навчання [1], на якому 
ми зосередимо особливу увагу. Цей проект започаткований 2008 року та 
реалізується щоп’ять років консорціумом дослідницьких організацій під 
егідою Організації економічного співробітництва та розвитку.  
Це дослідження є унікальним проектом, оскільки зорієнтоване на 
дослідження якості педагогічної спільноти – вчителів та директорів 
шкіл, від якості роботи яких значною мірою залежать результати 
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навчання та досягнення учнів. Це опитування є своєрідним «міксом» 
освітнього вимірювання та соціологічного опитування.  
Метою моніторингового проекту TALIS є вивчення освітнього 
середовища та умов праці вчителів. Міжнародний характер дослідження 
дає змогу отримання країнами-учасницями достовірної порівнюваної 
інформації для самооцінки та формування освітньої політики, яка б 
сприяла підвищенню якості вчительських кадрів. У першій хвилі (2008 
р.) у дослідженні TALIS взяли участь 24 країни, а у другій (2013 р.) – 
уже 34 країни. До третьої хвилі, яка пройде 2018 року, передбачається 
включення близько 40 країн. Результати дослідження дають змогу 
вчителям і директорам шкіл зробити свій внесок в аналіз системи освіти 
і розвиток освітньої політики. Країни-учасниці проекту мають змогу 
оцінити ситуацію у національній системі освіти та зіставити її з 
результатами, отриманими в інших країнах. Дані TALIS також дають 
змогу глибше зрозуміти, які проблеми у системі освіти є внутрішніми, а 
з якими стикаються аналогічно й інші країни.  
Згідно з затвердженою методологією, дослідження проводиться 
методом опитування, шляхом анкетування. Респонденти самостійно 
можуть вибрати спосіб заповнення анкети – у паперовій формі чи он-
лайн. Інструментарій охоплює дві анкети – для вчителів та директорів 
шкіл. Опитування проводиться серед педагогів шкіл другого рівня за 
міжнародною класифікацією ISCED, що відповідає школі ІІ ступеня (5-9 
клас) в системі середньої освіти України. Згідно методології TALIS, у 
кожній з країн-учасниць формується вибірка з 200 шкіл, у яких 
проводиться опитування директора школи та 20 вчителів з 
використанням двох інструментаріїв – анкети для вчителя та анкети для 
директора.  
Таким чином, дослідження дає змогу : 
- оцінити роботу вчителів в школах, форми і характер 
зворотного зв'язку вчителів з учнями та керівництвом, виявити, як 
одержана вчителями інформація використовується для заохочення 
вчителів; 
- доступні для вчителів обсяги та форми професійного розвитку 
та рівень потреби у цьому розвитку, а також бар'єри професійного 
зростання; 
- соціальні та професійні практики вчителів; 
- політики і практики управління школою, участь у шкільному 
управлінні тощо. 
На жаль, Україна не є учасником даного проекту. Відсутність 
України серед країн-учасниць опитування позбавляє її цінної інформації 
щодо розуміння свого місця у світовому освітньому просторі. Для 
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виправлення цієї прогалини Громадська організація «Українська 
асоціація дослідників освіти» (далі УАДО) [2] подала у 2015 р. лист-
запит до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
для отримання дозволу на використання дослідницького інструментарію 
TALIS-2013 та проведення опитування за даним інструментарієм в 
Україні. Отримавши ствердну відповідь, УАДО здійснила переклад 
інструментарію TALIS українською мовою, пілотувала його у школах 
України та адаптувала до освітніх реалій України. У пілотажному 
опитуванні впродовж листопада - грудня 2016 року взяли участь 116 
вчителів та 28 директорів шкіл. Опитування було проведене у школах 
Києва, а також міських та сільських школах Волинської, Закарпатської, 
Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, 
Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Черкаської, 
Чернівецької, Чернігівської областей.  
З березня 2017 року УАДО розпочала Всеукраїнське 
моніторингове опитування директорів та вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів (за методологією TALIS) за підтримки Міністерства 
освіти і науки України. Автор статті є керівником даного проекту. 
Опитування здійснюється на основі науково сформованої випадкової 
вибірки, до якої увійшли 200 шкіл усіх регіонів України. Проект 
триватиме до вересня 2017 року. Одержані результати будуть публічно 
представлені та обговорені в педагогічному середовищі України, 
спільно з представниками влади. 
На наш погляд, проведення Всеукраїнського моніторингу, який 
стане важливим джерелом одержання широкого масиву даних про 
сучасного українського вчителя і складе наукове підґрунтя для 
реформування середньої освіти та впровадження змін до професійної 
підготовки вчителя. Водночас, включення до України до міжнародних 
освітніх досліджень розглядаємо як механізм підвищення якості 
вітчизняної освіти та інтеграції України в європейський освітній 
простір.  
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Секція 2. Міжнародна економіка: діяльність підприємств, 
інтелектуальні технології, туризм і сфера послуг 
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Секція 3. Світовий політичний процес: проблеми та перспективи 
розвитку 
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